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ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ- ﻗﺮﺍءﺓﺟﻐﺮﺍﻓﻴ ّﺔ:ﺍﻟﺘ ّﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔﺍﳌﺠﺎﻟﻴ ّﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ داود
أﺳﺘﺎذ ﳀﺮي ﰲ اﳉﻐﺮاﻓ ﺎ
 ﺗﻮﺲ-ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻔﺎﻗﺲ
Abstract:
This work poses the general problem of the relationship between
development and justice, and deals particularly with the Tunisian
example, with the relationship between development policies followed
in Tunisia since independence, and the socio-spatial fractures that
were among the major causes of the 2011 revolution. In a first part,
this work focuses on the study of the place of the concept of justice in
geographical approaches, as well as the relationship between space
and society on the one hand, and justice on the other. Then, in the
second part, the work exposes the foundations of spatial justice and
fairness, and the role of development and spatial planning policies in
the possibility of their implementation. Finally, in the last part, the
work studies the place of spatial justice in the reading of Tunisian
revolution, as well as the weight of socio-spatial fractures in its
triggering, and the new approaches of regional development that could
lead to territorial fairness. The work confirms the hypothesis that the
concept of justice can be an interesting entry point for geographerseconomists to take part in the change towards more fairness through
the approaches they make available to decision-makers, or through
their participation in the societal debate on the issue of justice, a
recurrent debate in post-revolution Tunisia. The study shows that
social justice and economic efficiency go together and that its
achievement remains relative and dependent on the postures of social
actors.
Key words: Development-Justice-Territorial Fairness-Tunisian
Revolution-Territorial Planning.
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ﺗﻘﺪﱘ:
اﻟﺴ ﻨﻮات ا ٔاﻟ ﲑة اﻟﺒﺤﻮث اﳉﻐﺮاﻓ ّﺔ اﳌُﻬﳣّﺔ ﺎﺑﻟﺒﻌﺪ اﳉﻐﺮاﰲ ﳌﻔﻬﻮم
ﺗﻌ ّﺪدت ﰲ ّ
ّ
ﻟﻔﺮﺴﻴﲔ ،ﲟﺎ أ ّن اﻧﻌﺪام اﻟﻌﺪا )أو ﺪم
اﻟﻌﺪا  ،وﺑﺼﻔﺔ ّﺎﺻﺔ ى اﳉﻐﺮاﻓ ّﲔ ا
اﳌُﺴﺎواة( ﻳُﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﳌﺸاﰻ اﻟﺸّ ﺎﺋﻜﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﱰض اﻟﻌﺎﱂ ،واﻟّﱵ ﺗﻄﺮح ﺳﺆﻻا
ﺟﻮﻫﺮ ّ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻔﺼﻠﻴّﺔ ﺑﲔ اﻟﺘّﺒﺎﻳﻨﺎت ا ﺎﻟﻴّﺔ ،أو اﻧﻌﺪام اﻟﻌﺪا ا ﺎﻟﻴّﺔ ﻣﻦ
ﺔ ،واﻟﻔﻮارق ﻻاﺟ ﻋ ّﻴﺔ ﻣﻦ ﺔ أﺧﺮى .وﻟﻘﺪ ﺑ ّﻴ ﺖ اﻟﺜّﻮرات اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ ،وﺑﺼﻔﺔ
ّﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻮﺲ وﻣﴫ ،ﻣﺎ ﻟﺘ اﻟﺘّﺒﺎﻳُﻨﺎت ا ﺎﻟ ّﻴﺔ ﻣﻦ دور ﰲ اﻧﺪﻻع اﻟﺜّﻮرات
اﳌﺬﻛﻮرة وٕاﳚﺎد وﺿﻌ ّﻴﺔ ﻣﺎ ُ ّﲰﻲ ب "ﻗﺎﺑﻠ ّﻴﺔ اﻟﺜّﻮرة" ،ﻛﲈ ﺗﺒ ّﺖ ﺪﻳﺪ ا ٔاﻟﺣﺰاب
اﻟﺴ ﻴﺎﺳ ﻴّﺔ ﰲ ﺮاﳎﻬﺎ أو ﰲ ﲪﻼﲥﺎ ﻻاﻧﺘ ﺎﺑﻴّﺔ ﺷﻌﺎرات ﺗُﻨﺎدي ب "اﻟﻌﺪا ﺑﲔ
ّ
ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ" و "اﻟ ّﺘﳮﻴﺔ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻴﺔ اﻟﻌﺎد " ﰲ اﺳﺘ ﺎﺑﺔ ﴎﻳﻌﺔ ﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﻔﺌﺎت وا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ
اﶈﺮوﻣﺔ واﳌُﻬ ّﻤﺸﺔ .و ﳣﺜّﻞ ا ّ اﻋﻲ ا ٔاﻟﺳﺎﳼ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻗ ﺎﻋﺘﻨﺎ ﺑﴬورة أن
ﻳﻨﺨﺮط اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺎ ّﻣﺔ اﻟﻴﻮم ،واﻟﺒﺤﺚ اﳉﻐﺮاﰲ ﺑﺼﻔﺔ ّﺎﺻﺔ ،ذاك
اﳌُﻬ ّﱲ ﺎﺑ ﳤّ ﻴﺌﺔ ُّاﻟﱰاﺑ ّﻴﺔ وٕادارة اﳌﻮارد واﻟ ّﺘﺨﻄﻴﻂ ا ﺎﱄ واﻟﻌﻤﺮاﱐ ،ﰲ ا ﻳﻨﺎﻣ ﺔ
ﻳﺼﻄﻒ
اﻟﺜّﻮرﻳﺔ واﳊﺮاك ﻻاﺟ ﻋﻲ ا ّ ي ﺸﻬﺪﻩ ﺑﻌﺾ ا ٔاﻟﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ اﻟﻴﻮم ،و ّ
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﺎ ﻠﲔ ﻻاﺟ ﻋﻴﲔ اﳌُﻬﳣّﲔ ﺎﺑﻟﻌﺪا ا ﺎﻟ ّﻴﺔ ،ﻟﻌ ّ ﺴﺎﱒ ﰲ إﺿﻔﺎء
ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻼﻧ ّﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻌ ّﻴﺔ ﲆ ﺗ اﻟﺸّ ﻌﺎرات ،ﻟﻴﻨﺨﺮط ّ
ﰻ اﳌُﺠﳣﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ
ﻫﺪف ﲢﻘ ﻖ ﺪا ﳎﺎﻟ ّﻴﺔ ﺗ ّﺘﻔﻖ ﰻّ ا ٔاﻟﻃﺮاف ﲆ ُﻣﻮاﺻﻔﺎﲥﺎ ،ﰲ إﻃﺎر ﺣﻮار
دﳝﻘﺮاﻃﻲٔ ،اﻟ ّن ﲢﻘ ﻘﻬﺎ )دا ﻞ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ ا ٔاﻟﻗﻄﺎر( ﳚﺐ ٔا ّﻻ ﻜﻮن ﲆ ﺣﺴﺎب ﺎﺗﻪ
ٔااﻟﻛﱶ دﻳﻨﺎﻣ ﻜ ّﺔ ،ﻛﲈ ﳚﺐ ٔا ّﻻ ﻳ ّﱲ ﲆ ﺣﺴﺎب ﻫﻴﺒﺔ ا و وﺣﺮﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﲥﺎ.
وﻳﻄﺮح ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺛﻼث ﻓﺮﺿﻴﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ .أ ّوﻟُﻬﺎ أ ّن اﻟﺒﺤﺚ اﳉﻐﺮاﰲ،
رﰬ ﺪاﺛﺔ اﻫ ﻣﻪ ﺎﺑﻟﻌﺪا ا ﺎﻟ ّﻴﺔُ ،ﺴﻬﻢ ،ﰲ اﻟﻈﺮوف ّاﻟﺮاﻫﻨﺔ ﳌﺎ ُ ّﲰﻲ ﺎﺑﻟﺮﺑﻴﻊ
اﻟﻌﺮﰊ )أو ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣ ﻪُ( ،ﺑﺘﻮﺻﻴﻒ ﻠﻤﻲ ودﻗ ﻖ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘّﳮﻴﺔ ﻻاﻗ ﺼﺎدﻳّﺔ
وﻻاﺟ ﻋ ّﻴﺔ اﳌ ُ ّﺘﺒﻌﺔ ﰲ أ ﻠﺐ اﳊﺎﻻت ،ودورﻫﺎ ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻔﺠﻮات ﻻاﺟ ﻋ ّﻴﺔ
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ا ﺎﻟﻴّﺔ ،ﻛﲈ ُﺴﻬﻢ أﻳﻀﺎ ﰲ اﺳﺘ ﺎط ﻠﻮل ُﺴﺎﱒ ﰲ إﳚﺎد ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻٕﻧﺼﺎف
اﻟﺴ ﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘّﳮﻮﻳّﺔ
ا ﺎﱄ .أ ّﻣﺎ ﻧ ﳤُ ﺎ ﳁﻔﺎدُﻫﺎ -اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﺎ ﺗﻮﺲ -أ ّن ّ
اﻟﻠﻴﱪاﻟ ّﻴﺔ واﳌُﻨﺨﺮﻃﺔ ﰲ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﻮﳌﺔ ﱂ ُﲢ ّﻘﻖ اﻟﻌﺪا ا ﺎﻟ ّﻴﺔ .وﺗُﻔ ﺪ اﻟﻔﺮﺿ ّﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
أ ّن ﻻ ﻣﻌﲎ ﻟﻠﻌﺪا ﻻاﺟ ﻋ ّﻴﺔ ﰲ ﻏﻴﺎب اﻟﻨّ ﺎ ﺔ ﻻاﻗ ﺼﺎدﻳّﺔ ،وﻳﺒﻘﻰ ﲢﻘ ﻖ ﺗ
اﻟﻌﺪا ﺴ ّﺎ وﺑﺘﻮاﻓُﻖ ُﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎ ﻠﲔ ﻻاﺟ ﻋﻴﲔ ،ﻣﻦ ﻼل ﺣﻮار دﳝﻘﺮاﻃﻲ
ﺆﺳﺲ ﻟﻠ ُﻤﺴﺘﻘ ﻞ .وﺳ ّﻌﺮض ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲷﻦ ﻋﻨﴫ أ ّول إﱃ ﻣﲀﻧﺔ ﻣﻔﻬﻮم
ﻳُ ّ
اﻟﻌﺪا ﰲ اﳌﻘﺎرﺎﺑت اﳉﻐﺮاﻓ ّﺔ ،ﻛﲈ ّ
ﻳﻮﰣ اﳌﻔﺎﻫﲓ واﳌﺼﻄﻠ ﺎت اﳌُﺴﺘﻌﻤ َ ﻟﻠﻐَﺮض،
ﱪز اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ا ﺎل وا ﳣﻊ ﻣﻦ ﺣ ﺔ ،واﻟﻌﺪا ﻣﻦ ﺣ ﺔ ﻧﻴﺔ .وﰲ ﻋﻨﴫ
وﻳُ ُ
ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻌﺪا ا ﺎﻟﻴّﺔ ﰷٕﻧﺼﺎف ﳎﺎﱄ وﻣﺪى إﻣﲀﻧﻴﺔ ﲢﻘ ﻖ اﻻٕﻧﺼﺎف
نُ ّ ،
ﻳﺒﲔ ّ
ا ﺎﱄ ﻣﻦ ﻼل ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﳮﻴﺔ وا ﳤﻴﺌﺔ اﻟﱰاﺑﻴﺔ .أ ّﻣﺎ ﰲ ﻋﻨﴫ ﻟﺚ ﻓ ﺘﻌﺮض
اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﻣﲀﻧﺔ اﻟﻌﺪا ا ﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺻﲑورة اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻮﺴﻴﺔ ودور اﻟﻼﻣﺴﺎواة
ا ﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻧﺪﻻﻋﻬﺎ ،واﻟﴩوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘ ﻖ اﻻٕﻧﺼﺎف ا ﺎﱄ ﱪ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺘﳮﻴﺔ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺲ.
ٔا ّوﻻ :ﻣﲀﻧﺔ اﻟﻌﺪا ﰲ اﳌﻘﺎرﺎﺑت اﳉﻐﺮاﻓ ّﺔ
ٔ -1ادوات ﻟﻘﺮاءة ﺟﻐﺮاﻓ ﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﻌﺪا
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع "اﻟﻌﺪا ا ﺎﻟ ّﻴﺔ" ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠ ﺎت
ﻌﺘﱪ ﻣﻔﻬﻮم "ا ﺎل" espace
واﳌﻔﺎﻫﲓ ا ٔاﻟﺳﺎﺳ ﻴّﺔ اﻟّﱵ ﺳ ﺴﺘﻌﻤﻠُﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ .وﻳُ ُ
ﺎﺑﻟﻔﺮﺴ ّﻴﺔ و spaceﺎﺑ ٔاﻟﳒﻠﲒﻳّﺔ ،ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﲓ ا ٔاﻟﺳﺎﺳ ّﻴﺔ ﰲ اﳉﻐﺮاﻓ ﺎ .ﻓﺎ ﺎل اﳉﻐﺮاﰲ
ﻫﻮ ّاﻟﺮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ا ٔاﻟرض ّاﻟﱵ ﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﶍﻮ ﺔ ﴩﻳّﺔ ﻣﺎ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻟﻐﺪاء واﻟﺴﻜﻦ
ﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ
وﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ا ٔاﻟﺧﺮى .ﻓﺎ ﺎل ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻫﻮ ﻣ ﻈﻮﻣﺔ ﻼﻗﺎت ﻣ ّ
ﻋﻨﺎﴏ ﻃﺒﻴﻌ ّﻴﺔ وأﺧﺮى اﻗ ﺼﺎدﻳّﺔ و ﴩﻳّﺔ ،ﺗﻮﺟﺪ ﺑ ﳯﺎ ﺗﻔﺎ ﻼت ﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺔ،
وﻧﺘﺎج اﺟ ﻋﻲ ﲟﺎ أﻧ ّﻪ ﺣﺼﻴ ﺗﺪ ّ ﻼت اﻟﻔﺎ ﻠﲔ ،ﻣﻦ ﺔ ﻧﻴﺔ .وﳜﺘﻠﻒ ﲩﻢ ﻫﺬﻩ
اﳊﻲ؛
ّاﻟﺮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ا ٔاﻟرض ﺣﺴﺐ اﳌﻘ ﺎس ا ي ﺴﺘﻌﻤ ُ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣ ﲔ :اﻟﺸّ ﺎرع؛ ّ
9
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اﳌﺪﻳﻨﺔ؛ اﻟﺸﺒﻜﺔ؛ اﻻٕﻗﻠﲓ ...و ﺮﺗﺒﻂُ ﲟﻔﻬﻮم ا ﺎل ﻣﻔﻬﻮﻣﺎن أﺳﺎﺳ ّﻴﺎن ﻫﲈ ٔا ّوﻻ ﻣﻔﻬﻮم
"ا ُّﻟﱰاب" ٔاو "ا ﺎل ا ُّﻟﱰاﰊ" territoire ،ﺎﺑﻟﻔﺮﺴ ّﻴﺔ territory ،ﺎﺑ ٔاﻟﳒﻠﲒﻳّﺔ ،ﻗﺪ ّﻋﺮﻓﻪ
ﺟﺎك ﻟﻴﻔﻲ ) (Jacques Levyﺑأﻧ ّ ُﻪ »ا ﺎل ا ي ﳣﻠّﻜﻪ ﶍﻮ ﺔ ﴩﻳّﺔ ﺑﺼﻔﺔ
ﺷﻌﻮرﻳّﺔ ...ا ّٕن ﻣﺎ ﻳُﻤﺜّ ّاﻟﱰاب ﺎﺑﻟ ّﺴﺒﺔ إﱃ ا ﺎل ﻟﺸ ﻪ ﲟﺎ ﻳُﻤﺜّ اﻟﺸّ ﻌﻮر ﺎﺑﻻﻧ ء
اﻟﻄﺒﻘﻲ ﺎﺑﻟ ّﺴﺒﺔ إﱃ ﻃﺒﻘﺔ اﺟ ﻋ ّﻴﺔ :ﺟﺰء ﻣﻦ ﻛﻴﺎﻧﻪ ،وﻳُﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ « .و ﻧﻴﺎ ﻣﻔﻬﻮم
"ا ﳤّ ﻴﺌﺔ ُّ
اﻟﱰاﺑ ّﻴﺔ"  aménagement du territoireﺎﺑﻟﻔﺮﺴ ّﻴﺔ وTerritorial planning
ﺎﺑ ٔاﻟﳒﻠﲒﻳّﺔ ،وﻳُﻘﺼﺪ ﲠﺎ ﲨ ﻻاﺧ ﻴﺎرات واﻟﺘﻮ ﺎت واﻻٕﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻳﱲ ﺿﺒﻄﻬﺎ
ﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ ٔاو اﳉﻬﻮي ﻟﺘﻨﻈﲓ اﺳﺘﻌﲈل ا ﺎل واﻟﱰاب ،واﻟﱵ ﻣﻦ ﺷ ٔاﳖﺎ ٔان
ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﰲ ﺮﻛﲒ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﱪى ﻟﻠﺒﲎ ا ٔاﻟﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺠﻬﲒات اﻟﻌﻤﻮﻣ ﺔ
واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜ ﻴﺔّ .ﻳﻘﺮ ﻫﺬا اﻟ ّﺘﻌﺮﻳﻒ ﺎﺑﳉﺎﻧﺐ اﻟ ﺸﺎوري ﰲ اﳤﻴﺌﺔ )ﻻاﺧ ﻴﺎرات(
واﳉﺎﻧﺐ اﻟ ّﺘﻘﲏ )اﻟﺒﲎ -اﻟ ّﺘﺠﻬﲒات( وأ ﲑا اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ )اﻻٕﺟﺮاءات( ﰲ ﲻﻠﻴﺔ ا ﳤﻴﺌﺔ،
ﻛﲈ ﻳﱪز ﻓ ﻪ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻮ ت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺪ ّﻞ :اﻟﻮﻃﲏ -اﳉﻬﻮي وﺿﻌﻬﺎ ﳇّﻬﺎ ﰲ
ﳏﺘﻮى "ا ﳤﻴﺌﺔ ّاﻟﱰاﺑﻴﺔ" .ﻟﻜﻦ ،ﲈ ﺗﻌ ّﺪدت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ،ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ اﻻٕﺷﺎرة أ ّوﻻ إﱃ
أ ّن ا ﳤّ ﻴﺌﺔ ّاﻟﱰاﺑﻴﺔ ﺮﺗﺒﻂ ّ
ﺎﺑﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳ ّﻴﺔ وﻻاﻗ ﺼﺎدﻳﺔ وﻻاﺟ ﻋﻴﺔ ،اﻟﱵ
ﲢﺪّد ﺑﺪورﻫﺎ اﺳﱰاﺗﻴﺠ ّﻴﺎت اﻟﻔﺎ ﻠﲔ ،وﻣﻦ أ ّﳘﻬﻢ ﻫﻨﺎ ،ا ّ و ؛ و ﻧﻴﺎ أ ّن ا ﳤﻴﺌﺔ
ّاﻟﱰاﺑ ّﻴﺔ ﱂ ﺗﺆ ّد إﱃ اﻟﻘﻀﺎء ﲆ اﻟﻔﻮارق ﺑﲔ ا ﺎﻻت اﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ واﻟﻬﺎﻣﺸ ّﻴﺔ ،ﻛﲈ أﳖّ ﺎ ﻻ
ﺗﻨ ﲏ ﲆ ﻗﻮا ﺪ ﺑﺘﺔ ﲑ ﻗﺎﺑ ﻟﻠﺘّﻐﻴﲑ .وﲟﺎ ٔا ّن ﰻّ ﲥﻴﺌﺔ ُﺮاﺑ ّﻴﺔ ﺗﻌﳣﺪ ﲆ ﺗﻘﺴﲓ
ﻌﱪ ﻋﻦ ذ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲟﻔﻬﻮم "ا ٔاﻟﻗﻠﻤﺔ"
اﻟﺒﻼد إﱃ ٔاﻗﺎﻟﲓ ﳮﻮﻳّﺔ ،ﻓ ٕﺎﻧ ّﻨﺎ ﺳ ُﻨ ّ ُ
ُ
 régionalisationﺎﺑﻟﻔﺮﺴ ّﻴﺔ و regionalizationﺎﺑﻻﳒﻠﲒﻳّﺔٔ .ا ﲑا ﺳ
ﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻔﻬﻮم
"اﻻٕﻧﺼﺎف"  équitéﺎﺑﻟﻔﺮﺴ ّﻴﺔ و fairness-welfareﺎﺑ ٔاﻟﳒﻠﲒﻳﺔ ،ﻟ ّ ﻻ ﲆ ﻣﻌﲎ ُﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﻮ ﺎ ﻣﺎ ﻋﻦ "اﻟﻌﺪا " ،Justiceذاك اﳌﻌﲎ ا ّ ي ّﱪ ﻋﻨﻪ ﺟﺎك ﻟﻴﻔﻲ ﻛﲈ ﻳﲇ" :ﺗﻮزﻳﻊ
ُﻣ ﺴﺎو ٔاو ُﻣﻌﺘﱪ ﺻﺎﺋﺒﺎ" .اﻻٕﻧﺼﺎف ﻫﻮ دون "اﻟﻌﺪا " ﻣﺴﺘﻮى ،وﻳﻔ ﺪ ﺗﻮزﻳﻌﺎ ﻣﻌﻘﻮﻻ
ّﻟﻠﱶوات ﺑﲔ اﻟﺴﲀن أو اﳉﻬﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ّﺔ ،و ﺮﺗﺒﻂ ﲟﺴأﻟﺘﲔ أﺳﺎﺳ ّﻴ ﲔ :اﳌﺪاﺧ ﻞ
)ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﻞ( واﻟﺘّﻤﻜﲔ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت ﻻاﺟ ﻋﻴﺔ )ﻣ ﻞ اﻟﺼ ّ ﺔ واﻟﺘﻌﻠﲓ( .أ ﲑا،
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إذا ﰷن ﻧﻘ ﺾ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺪا وا ﺪا ﺎﺑﻟﻔﺮﺴ ﻴّﺔ  inéquitéوﺎﺑ ٔاﻟﳒﻠﲒﻳﺔ )(inequality
ﻓﻬﻮ ﻣ ﻌﺪد ﺎﺑﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ ) ﺪم ُﻣﺴﺎواة ،ﺗﻔﺎوت ،اﺧ ﻼف( ،ﺳﻴﻌﳣﺪُ ﻠﳱﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ،
ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎق ،ﻟ ٕﻼﺷﺎرة إﱃ ﻧﻘ ﺾ اﻟﻌﺪا .
 -2ا ﺎل ،ا ﳣﻊ واﻟﻌﺪا ٔ :اﻳّﺔ ﻼﻗﺔ؟
اﻫ ّﱲ ﺑﻌﺾ ﻠﲈء ﻻاﻗ ﺼﺎد و ﻠﲈء ﻻاﺟ ع )ﻗ ﻞ اﳉﻐﺮاﻓ ّﲔ( ﻣ ﺬ ﺳ ﺘّ ﺎت
اﻟﻘﺮن اﳌﺎﴈ ﲟﺴأ اﻟﻌﺪا ا ﺎﻟ ّﻴﺔ ﻣﻦ ﻼل ُﻣﻘﺎرﺎﺑت اﻋﳣﺪت إﺷﲀﻟﻴﺔ اﻟﺘّﻔﺎوت
ﰲ ﻣﺴﺘﻮ ت اﻟﺘّﳮﻴﺔ ﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﲔ ﻣﺎ ُ ّﲰﻲ آﻧﺬاك ب "اﻟﺒ ان
اﳌُﺘﻘ ّﺪﻣﺔ" و"اﻟﺒ ان اﻟﻨّﺎﻣ ﺔ" ،وأ ﺬ ﻣﻔﻬﻮم "اﻟ ّﺘ ﻠّﻒ"ّ 1ﲒا ﻫﺎ ّﻣﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺎﺑﲥﻢ ،ﺑﻌﺪ
ﻣﺎ ّﺗﺒﲔ ﳍﻢ أ ّن اﳌُﻘﺎرﺎﺑت ﻻاﻗ ﺼﺎدﻳّﺔ "اﻟ ﺳﻴﻜ ّﺔ" اﻟﱵ اﻋﳣﺪوﻫﺎ ﰲ دراﺳﺔ
ﻻاﻗ ﺼﺎد ا ٔاﻟوروﰊ أو ا ٔاﻟﻣﺮﲄ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﲆ أﺟﺰاء ﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ إﻓﺮﻳﻘ ﺎ
وآﺳﻴﺎ وأﻣﺮﲀ اﻟ ّﻼﺗﻴ ّﺔ .وﻟﻘﺪ ﺑ َ َﲎ ﲰﲑ أﻣﲔ )  (Samir Aminﻣ ﻼ ﻧﻈﺮ ّ ﺗﻪ ﲆ
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻔﺎﻫﲓ أﺳﺎﺳ ّﻴﺔ ،ﱔ "اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﳌ ّﻴﺔ ﻟﻼﻗ ﺼﺎد اﻟﺮأﺳﲈﱄ" ّ
و"اﻟﱰاﰼ ﲆ
ﻄﻮر
ﻄﻮر اﻟﻼﻣ ﲀ " .ﻓﻌﲆ ﺳ ﻞ اﳌﺜﺎلّ ،ﺑﲔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﻟﺘّ ّ
اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ" و"اﻟﺘّ ّ
اﻟﻼﻣ ﲀ " ،2ا ّ ي أﺻﺪرﻩ ﺳﻨﺔ  ،1973ﻧﻈﺮﻳّﺔ "اﳌﺮﻛﺰ" و"اﻟﻬﺎﻣﺶ" ،ﺎﺑﻋﺘﺒﺎر أ ّن
اﳌﺮﻛﺰ ﲤﺜّ ُ اﻟﺒ ان اﳌﺘﻘﺪّﻣﺔ ذات ﻻاﻗ ﺼﺎد اﻟﺮأﺳﲈﱄ ،ﰲ ﲔ أ ّن اﻟﺒ ان اﳌُﺘ ﻠّﻔﺔ
ﺗُﻤﺜّﻞ اﻟﻬﺎﻣﺶ ،وذ ﻣﻦ ﻼل اﻟﺘ ﻠﻴﻞ اﳌﺎرﻛﴘ ﳮﻂ اﻻٕﻧﺘﺎج .3وﻣﻦ ﺣ ﺔ
 1ﺮﲨ ُﺘﻨﺎ ﳌﺼﻄﻠﺢ ) (under-developmentﺎﺑاﻟٔﳒﻠﲒﻳﺔ و ) (sous-développementﺎﺑﻟﻔﺮﺴﻴﺔ
 2أﻧﻈﺮ:
Amin S. Le développement inégal. Essai sur les formations sociales du
capitalisme périphérique. Editions de Minuit, Paris, 1973. 365 pages
ﺗﻮﺟﺪ ﺮﲨﺔ ﻋ ﺑﺮ ّﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻜ ﺎب :اﻟ ّﺘﻄﻮر اﻟﻼﻣ ﲀ  .ﺮﲨﺔ ﺮﻫﺎن ﻠﻴﻮن .دار ا ّﻟﻄﻠﻴﻌﺔ) ،ﺑﲑوت (1974 :
ﺗﻌﺮض ﲰﲑ أﻣﲔ إﱃ ﻫﺬﻩ ااﻟٔﻃﺮو ﺎت ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳﺎﺑﻖ ﺻﺪر ﺳﻨﺔ  1970ﺎﺑﻟﻔﺮﺴ ّﻴﺔ ﲢﺖ
ّ 3
ﻋﻨﻮان:
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أﺧﺮى ،ﻳُﻌﺘﱪ ﺎﱂ ﻻاﻗ ﺼﺎد أﻧﺪري ﻗﻮﻧﺪر ﻓﺮاﻧﻚ ) (Andre Gunder Frankﻣﻦ أ ّﱒ
ﻣﻦ ﺗﻨﺎول ﺎﺑﻟﺒﺤﺚ ﻣ ﺬ ﺳ ّﺘ ﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﴈ ﻣﺴأ اﻟﺘ ﻠّﻒُ ،ﻣﺮﻛّﺰا ﺎﺑﳋﺼﻮص
ﲆ دراﺳﺔ ﺎ أﻣﺮﲀ اﻟﻼﺗﻴ ّﺔ ،1ﻛﲈ ّﺑﲔ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﺆﻟّﻔﺎﺗﻪ ﻣﺎ أﺳﲈﻩ ب "ﻧﻈﺮﻳّﺔ
ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺘّﺒﻌ ّﻴﺔ" واﻟّﱵ ﺗﻌﺘﱪ أن ﲣﻠّﻒ "اﻟﺒ ان اﻟﻬﺎﻣﺸ ّﻴﺔ" ﻫﻮ ﻧ ﺔ ﺣﳣ ّﻴﺔ ّ
اﻟﺮأﺳﲈﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ .وﻋُﺮف ﻗﻮﻧﺪر ﻓﺮاﻧﻚ أﻳﻀﺎ ﺑﻨﻈﺮﻳّﺔ "ﻧُ ُﻤﻮ اﻟﺘ ﻠّﻒ" اﻟّﱵ ﲡﺪ
ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﰲ ﻫﻴﳫﺔ اﻟﻨّﻈﺎم ّاﻟﺮأﺳﲈﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟّﱵ ﺗُﻔﴤ إﱃ ﳮﻴﺔ اﳌﺮاﻛﺰ ﲆ
ﺗﺘﲋل ﻧﻈﺮ ّ ت ﻻاﻗ ﺼﺎدي ا ٔاﻟﻣﺮﲄ
اﻟﺴ ﻴﺎق ّ
ﺣﺴﺎب اﻟﻬﻮاﻣﺶ .2وﰲ ﻧﻔﺲ ّ
إﳝﺎﻧﻮﻳﻞ ﻓﺎﻟﺮﺷﺘﺎ ﻦ ) (Immanuel Wallersteinا ّ ي ﻳُ ِﻘﺮ ﺑﻮﺟﻮد "ﻣ ﻈﻮﻣﺔ ﺎﳌ ّﻴﺔ
رأﺳﲈﻟﻴّﺔ" ﲑ ُﻣ ﺎ ﺴﺔ ،ﺑﻞ ُﻣ ّﳣﲒة ﺎﺑﻟﻼﻣﺴﺎواة واﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮ ت


Amin S. L’accumulation à l’échelle mondiale, critique de la théorie du
sous-développement. Editions Anthropos, Paris-Dakar, 1970. 592 pages.
وﺗﻮﺟﺪ ﺮﲨﺔ ﻋﺮﺑ ّﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻜ ﺎبّ :اﻟﱰاﰼ ﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ .ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﻳّﺔ اﻟﺘّ ﻠّﻒ .ﺮﲨﺔ ﺣﺴﻦ ﻗ ﺲ.
دار ا ﻦ ون ﻟﻠ ﺶ ،ﺑﲑوت.1972 ،
و ّﻳﺒﲔ ﲰﲑ أﻣﲔ ا ّٔن اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻻاﻗ ﺼﺎدﻳّﺔ اﻟﻌﺎﳌ ّﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﲆ ﻼﻗﺎت ﲑ ُﻣ ﲀﻓﺌﺔ ﺑﲔ "اﳌﺮﻛﺰ"
و"اﻟﻬﺎﻣﺶ" اﻟٔ ّن اﻟﺘّﳮﻴﺔ اﻟﺮأﺳﲈﻟﻴّﺔ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ ﺮﺗﺒﻂ ﺎﺑﻧﻌﺪام اﻟﺘّﳮﻴﺔ ﰲ اﻟﻬﻮاﻣﺶ ،ﳑّﺎ ﻳﺆدّي إﱃ ﺗﻌ ّﻤﻖ
اﻟﻔﺠﻮة ﺑ ﳯﲈ .وﺮى ﲰﲑ أﻣﲔ ا ّٔن اﻟﺘّﳮﻴﺔ ﰲ "اﻟﻬﺎﻣﺶ" ﲤ ُُّﺮ ﺎﺑﻟﴬورة ﱪ اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﲑ
اﳌُﺘﲀﻓﺌﺔ ﰲ اﳌﺒﺎدﻻت ﻣﻊ "اﳌﺮﻛﺰ" واﻟﺘّأﺳ ﺲ ﻟﺘﳮﻴﺔ ﻗﺎﲚﺔ ﲆ اﻟ ُﻘﺪرات ا ّ اﺗﻴّﺔ ) développement
ﺤﻮل اﻟﻌﺎﳌﻲ
 ،(auto-centréﻛﲈ ﺮى ا ّٔن ﲡﺎرب ّ
اﻟﺼﲔ وﻛﻮﺎﺑ ﺗ ُّﺒﲔ ا ّٔن ذ اﻟﻘﻄﻊ ُﻣﻤﻜﻦ ،وا ّٔن "اﻟ ّﺘ ّ
ﳓﻮ ﻻاﺷﱰاﻛ ّﻴﺔ" ﺳ ﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻬﻮاﻣﺶ "اﳌُﺘ ﻠّﻔﺔ" وﻻ ﻣﻦ" اﳌﺮﻛﺰ" اﳌﺘﻘﺪّم.
 1ﻣﻦ أ ّﱒ ﻣﺎ ُﴩ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ:
Gunder Frank A. Capitalisme et sous-développement en Amérique Latine.
Editions Maspéro, Paris, 1968.
ّﺎﺻﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌ ﺸﻮر ﺎﺑﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻔﺮﺴ ﻴّﺔ:
ﺗﻌﺮض ﻗﻮﻧﺪر ﻓﺮاﻧﻚ إﱃ ذ
ّ 2
Gunder Frank A. Le développement du sous-développement : Amérique
latine. Editions Maspéro, Paris, 1970.
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اﻟﺘّﳮﻴﺔ ،وﻳﻌﳣﺪ ﰲ ُﻣﻘﺎرﺑﺘﻪ ﲆ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰ واﻟﻬﺎﻣﺶ )وﺷﺒﻪ اﻟﻬﺎﻣﺶ( اﻟّﱵ ﺗﻘﻮم
ﰲ ﻧﻈﺮﻩ ﲆ ﺗﻘﺴﲓ ﲑ ﺎدل و ﲑ ﻣ ﲀ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ.1
وﻟﱧ ﰷﻧﺖ اﳌﻜ ﺒﺔ اﳉﻐﺮاﻓ ّﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴّﺔ )اﻟﻔﺮﺴ ﻴّﺔ وﻻا ﳫﲒﻳّﺔ ﲆ وﺟﻪ
اﳋﺼﻮص( ﲢﺘﻮي ﲆ ﺪﻳﺪ ا راﺳﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ّﺔ ﺣﻮل اﻟﺒ ان اﳌُﺴ َﺘﻌ َﻤﺮة ،ﺗﻌﻮد
إﱃ أرﺑﻌﻴ ﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﴈ وﲬﺴﻴ ﺎﺗﻪ ،ﻓﺎ ّٕن ﺗ ا ّ راﺳﺎت ﺑﻘ ﺖ ذات ﺻﺒﻐﺔ
أ ﺎدﻳّﺔ ووﺻﻔ ّﺔ ،و ﺎﺑﺖ ﻓﳱﺎ اﳌﻘﺎر ت ودراﺳﺔ ا ٔاﻟﺳﺒﺎب .وﻳُﻌﺘﱪ اﳉﻐﺮاﻓ ّﻮن
اﻟﻔﺮﺴ ﻴّﻮن ﻣﻦ ﺑﲔ أ ّول اﳉﻐﺮاﻓ ّﲔ ا ّ ﻦ اﻫﳣّﻮا ﲟﺴأ اﻟﺘّﳮﻴﺔ ﲑ اﳌﺘﻮازﻧﺔ و ﺪم
اﻟﺘﲀﻓﺆ ﰲ ﺗﻮزﻋﻬﺎ ﲆ اﳌُﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲُ ،ﻣ ﺎوﻟﲔ اﺳﺘ ﺎط ﻣﻔﺎﻫﲓ و ُﻣﺼﻄﻠ ﺎت
ّﺎﺻﺔ ﺎﺑﳉﻐﺮاﻓ ﺎ .وﻳُﻌﺘﱪ اﳉﻐﺮاﰲ إﻳﻒ ﻻﻛﻮﺳﺖ ) (Yves Lacosteﻣﻦ أﳘّﻬﻢ .2وﻳُ ُّﻘﺮ
إﻳﻒ ﻻﻛﻮﺳﺖ ﰲ ﻛﺘﺎﺎﺑﺗﻪ ﺑأ ّوﻟ ّﻴﺔ ﻠﲈء ﻻاﻗ ﺼﺎد ﰲ اﻟﺘّ ّﻌﺮض ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺘّ ﻠّﻒ
ودراﺳﳤﺎ ،ﻟﻜ ّﻪ ﻳﺆﻛّﺪ أﻳﻀﺎ أ ّن ﻫﺬﻩ ّ
ﺗﻨﺤﴫ ﰲ ﺻﺒﻐﳤﺎ "ﻻاﻗ ﺼﺎدﻳّﺔ"
اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻻ
ُ
ﲿﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻟﻬﺎ ﳏﺘﻮى ﴰﻮﱄٔ ،اﻟ ّن أﺳﺒﺎﲠﺎ ُﻣ ﻌ ّﺪدة ،إذ ﺎﺑﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ا ٔاﻟﺳﺒﺎب
ﻻاﻗ ﺼﺎدﻳّﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ ،ﺗﻮﺟﺪ أﺳﺒﺎب أﺧﺮى اﺟ ﻋ ّﻴﺔ ودﳝﻮﻏﺮاﻓ ّﺔ وأﻧﱶوﺑﻮﻟﻮﺟ ّﺔ
وﺟﻐﺮاﻓ ّﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳّﻔﴪ ﰲ ﻧﻈﺮﻩ ﺗﺒﺎ ﻦ ﺎﻻت اﻟﺘّ ﻠّﻒ ﻣﻦ ﳎﺎل ﺟﻐﺮاﰲ إﱃ
1

ﻣﻦ أ ّﱒ ﻣﺎ ُﴩ ﺎﺑﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻔﺮﺴﻴﺔ:

Wallerstein I. Les inégalités entre les états dans le système international :
origines et perspectives. Centre Québécois des relations internationales,
Québec, Canada, 1975.
 2ﴩ إﻳﻒ ﻻﻛﻮﺳﺖ ُﻣ ﺬ  1965ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﺸﻬﻮر "ﺟﻐﺮاﻓ ﺔ اﻟﺘّ ﻠّﻒ" .أﻧﻈﺮ:
Lacoste Y. Géographie du sous-développement. Collection Magellan.
Presses Universitaires de France, Paris, 1965. 285 pages.
واﺳﺘﻌﻤﻠﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ا ّﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ اﻟﱵ ﺻﺪرت ﺳﻨﺔ :1982
Lacoste Y. Géographie du sous-développement. Quadrige. Presses
Universitaires de France, Paris,1982. 288 pages.
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آﺧﺮ ،وﺎﺑﻟﺘّﺎﱄ ﻣﲀﻧﺔ اﳉﻐﺮاﻓ ّﲔ ،ﲟُﺨﺘﻠﻒ ُﻣﻘﺎرﺎﺑﲥﻢ ،ﰲ دراﺳﺔ ّ
اﻟﻈﺎﻫﺮة .1وﺮى
أﻳﻀﺎ اﳉﻐﺮاﰲ اﻟﻔﺮﴘ ﺑﻴﺎر ﺟﻮرج ) ،(Pierre Georgeا ّ ي ﻛﺘﺐ ﰲ ﻣ ﺘﺼﻒ
ﺳﺘ ﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﴈ ،أ ّن "ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘّ ﻠّﻒ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻴﻮم ﱔ ﻇﺎﻫﺮة
ﺟﻐﺮاﻓ ّﺔ" .2وﻣﻦ ﺣ ﺘﻪ ،ذﻫﺐ ﺟﻮن دراش (Jean Dresch) ،ا ّ ي ﻛﺘﺐ ﰲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة ،إﱃ أ ّن اﳌُﻘﺎرﺑﺔ اﳉﻐﺮاﻓ ّﺔ اﻟّﱵ ﺗﻌﳣﺪ ﺗﻔﺎ ﻼت اﻟﻌﻨﺎﴏ ا ّﻟﻄﺒﻴﻌﻴّﺔ
واﻟ ﴩﻳّﺔ ،ﲤﻜّﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻇﺎﻫﺮة "اﻟ ّﺘ ﻠّﻒ ﻛﺴ ﺐ وﻧ ﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﻻاﺳﺘﻌﲈرﻳّﺔ
اﻟﻘﺎﲚﺔ ﲆ ﺪم اﳌﺴﺎواة" .3ﻛﲈ ﺸﲑ أ ﲑا إﱃ ﺗﻌﺪّد اﻟﺒﺤﻮث ﲷﻦ اﳌﺪرﺳﺔ
اﳉﻐﺮاﻓ ّﺔ اﻟﻔﺮﺴ ّﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة )ﺳ ﺘّ ﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﴈ( ،ﺣﻮل "ا ﳤﻴﺌﺔ
اﻟﱰاﺑﻴّﺔ" ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻟ ّﺘﺒﺎﻳﻨﺎت ا ﺎﻟﻴّﺔ ُوﻃﺮق ُﻣﻌﺎﳉﳤﺎ.
وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴأ اﻟﻌﺪا ا ﺎﻟ ّﻴﺔ ﺗُﻄﺮح اﻟﻴﻮم ﺸ ّﺪة ،ﰲ اﳌُﻘﺎرﺎﺑت اﳉﻐﺮاﻓ ّﺔ،
وﺑﺼﻔﺔ ّﺎﺻﺔ ﺟﻐﺮاﻓ ﺔ اﻟﺘّﳮﻴﺔ واﳉﻐﺮاﻓ ﺎ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻴﺔ وﻻاﻗ ﺼﺎدﻳﺔ ،ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻌ ّﻤﻖ
اﻟﺘﺒﺎﻳُﻨﺎت واﻟﻔﺠﻮات ﻻاﺟ ﻋ ّﻴﺔ أﻛﱶ ﻓأﻛﱶ .ﻓﻔﻲ ا ﻠﺐ اﻟﺒ ان اﳌُﺘﻘ ّﺪﻣﺔ ،ﺸﻬﺪ
ﺴﺐ ا ّﳮﻮ ﻻاﻗ ﺼﺎدي ﺮاﺟﻌﺎ ﰲ ﲔ ﺰداد اﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت ﻻاﺟ ﻋ ّﻴﺔ .أ ّﻣﺎ "اﻟﺒ ان
اﻟﺼﺎ ﺪة" واﻟﺒ ان اﻟﻨّﺎﻣ ﺔ ،ﻓﻠﱧ ﲭّﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﳯﺎ ﺴﺐ ّﳕﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﻓﺎ ّٕن ﺗﻮزﻳﻊ
ّ
اﻟﱶوة ﲆ ﻓﺌﺎت ﳎﳣﻊ اﻟﺒ اﻟﻮا ﺪ وأﻗﺎ ﳰﻪ ﻳﱪز ﺗﺒﺎﻳﻨﺎت ﲻﻴﻘﺔ .4وﻟﻘﺪ اﻫ ّﱲ
 1أﻧﻈﺮ ) (Yves Lacosteص39 .
 2راﺟﻊ:
George P. « L’approche géographique du sous-développement». Tiers
monde, n° 21, Paris, 1965.
 3أﻧﻈﺮ :ص642
Dresch J. « Géographie et sous-développement » Annales de Géographie. n°
4

418, Paris, 1967.

أﻧﻈﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد:

Bourguignon F. La mondialisation des inégalités. La république des Idées. Seuil,
Paris,2012. 112 pages.
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اﳉﻐﺮاﻓ ّﻮن ﺎﺑﻟﺒﺤﺚ ﰲ ّاﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ" اﻟﻌﺪا " و"ا ﺎل" ﻣ ﺬ ﺳ ﺒﻌﻴ ﺎت اﻟﻘﺮن
اﳌﺎﴈ ،وﻳُﻌﺘﱪ داﻓ ﺪ ﻫﺎرﰲ ) (David Harveyاﳌﺮﺟﻊ ا ٔاﻟﺳﺎﳼ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب .1
وﻣﻦ ﻼل ﻣﻘﺎرﺑﺔ رﳜ ّﻴﺔ ُﻣﻘ ﻀﺒﺔ ﻟﻠ ﺪل ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم "اﻟﻌﺪا " ،ﻳﺘّﻀﺢ أﻧ ّﻪ ﻳﻘﻮم
ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻮﻫﺮﻳّﺔ ،ﻣ ﻞ ارﺗﺒﺎط ﺪم اﳌُﺴﺎواة ﺑأﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌ ّﻴﺔ أو أﺳﺒﺎب
اﺟ ﻋﻴّﺔ .ﻓﺎٕذا ﰷﻧﺖ ُﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑأﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻴّﺔ ﲿﺴﺐ ،ﻓﳰﻜﻦ ﰲ أﺣﺴﻦ اﳊﺎﻻت
ﻮﺻﻞ إﱃ اﻟ ّﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﳯﺎ ،أ ّﻣﺎ إذا وﻗﻊ اﻻٕﻗﺮار ﺎﺑ ٔاﻟﺳﺒﺎب ﻻاﺟ ﻋ ّﻴﺔ ﻟﻌﺪم
اﻟ ّﺘ ّ
ُ
ﻳﻔﺮض ﺗﺪ ّﻞ اﻟﻔﺎ ﻠﲔ
اﳌُﺴﺎواة ،وﺑﺪورﻫﺎ ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻖ ا ٔاﻟﺳﺒﺎب ا ّﻟﻄﺒﻴﻌ ّﻴﺔ ،ﻓﺎ ّٕن ذ
ﻻاﺟ ﻋﻴﲔ ﻻﺳﺘ ﺎط اﳊﻠﻮل ﻟﻠ ّﺪ ﻣﳯﺎ ﻣﻦ ﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت ٕارادﻳّﺔ ﻟﻠﳤﻴﺌﺔ
ّاﻟﱰاﺑﻴّﺔ .و ﺮﺗﺒﻂ ا ٔاﻟﺳﺒﺎب اﳉﻐﺮاﻓ ّﺔ ﻟﻌﺪم اﳌُﺴﺎواة ﲞﺼﺎﺋﺺ ﳎﺎل اﻟﻌ ﺶ ﻣﻦ
ﺣ ﺔ ،وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ّ
ﲢﲂ ّ
ﰻ ﶍﻮ ﺔ ﴩﻳّﺔ ﰲ ﳎﺎﻟﻬﺎ وٕادارﺗﻪ واﺳﺘﻐﻼل ّاﻟﱶوات اﻟّﱵ
ﻳ ُﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﺣ ﺔ أﺧﺮى .وﺗﺘﻔﺎوت ﻗُﺪرة اﻟﺘّ ّ
ﺤﲂ ﰲ ا ﺎل ﻣﻦ ﶍﻮ ﺔ ﴩﻳّﺔ إﱃ
أﺧﺮى ،ﻛﲈ ُ
ﲣﺘﻠﻒ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﺳﺘﻐﻼل ﺮواﺗﻪ ُوﻃ ُﺮق ﺗﻮزﻳﻊ ﺎﺋﺪاﲥﺎ ﺑﲔ ُﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻜﻮ ت اﳌُﺠﳣﻊ .وﻳُﻌﺘﱪ ﲩﻢ ا ﺎل وﻣﻮﻗﻌﻪ ﲆ ﺳﻄﺢ اﻟﻜﺮة ا ٔاﻟرﺿ ّﻴﺔ وﻣﻮار ُد ُﻩ
ُﻣ ّ
ﻔﴪة ﻻﻧﻌﺪام اﻟﻌﺪا ا ﺎﻟ ّﻴﺔ .وﻻ ﺗأ ﺬ ﻫﺬﻩ
اﻟﺴ ّﲀﻧ ّﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﴏ ا ٔاﻟﺳﺎﺳ ّﻴﺔ اﳌ ُ ّ
وﻛﺜﺎﻓ ُﻪ ُ
اﻟﻌﻨﺎﴏ )اﳊﺠﻢ واﳌﻮﻗﻊ واﳌﻮارد و ّ
اﻟﺴﲀن( ﰷﻣﻞ دﻻﻻﲥﺎ إﻻ ﺎﺑﻟﻨّﻈﺮ ﻟﺘﻔﺎ ُﻼﲥﺎ


ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ ،اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ ال % 10ﻣﻦ ّ
اﻟﺴﲀن ااﻟٔﻛﱶ ﻏﲎ و ال10
 %ﻣﻦ اﻟﺴﲀن ااﻟٔﻛﱶ ﻓﻘﺮا ﰲ ﺑ ﻣﺎ ،ﻓﻮﺟﺪ ا ّٔن ﻫﺬا اﻟﻔﺎرق ﻫﻮ  5ﰲ اﻟﺒ ان ﻻاﺳﻜ ﺪﻳﻨﺎﻓ ﺔ )وﱔ
ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺒ ان اﻟﻐﻨ ّﻴﺔ ااﻟٔﻛﱶ ﺪا (؛ وﺣﻮاﱄ  7ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ واﳒﻠﱰا و  10ﰲ ﺑ ان أوروﺎﺑ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ و15
ﰲ اﻟﻮﻻ ت اﳌﺘ ﺪة ااﻟٔﻣﺮﻜ ﺔ )ﻣﻦ اﻟﺒ ان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ااﻟٔﻛﱶ ﻻﻣﺴﺎواة(؛ و ﺣﻮاﱄ  40ﻣﺮة ﰲ اﻟﱪازﻳﻞ
1 Harvey D. Social justice and the city. John Hopkins University Press.

1973. Revised edition in 2009. University of Georgia Press. 354 pages.
Harvey D. Justice, nature and the geography of difference. Blackwell
publishers.1996. 456 pages
)Harvey D. Géographie de la domination. (traduction de Viellescazes N.
Editions Amsterdam 2018. 200 pages
15
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ﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤ ﺎل .ﻓﻔﻲ ا ٔاﻟﻗﻄﺎر
وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﲟُﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻨﺎﴏ ﻻاﺟ ﻋﻴّﺔ وﻻاﻗ ﺼﺎدﻳّﺔ اﳌ ُ ّ
اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ )ﻛﲈ ﲆ ﻣُﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ( أﻓﻀﺖ اﳊﺪود اﳊﺎﻟ ّﻴﺔ ﻟ ّ ول إﱃ ﺗﺒﺎﻳُﻨﺎت ﻛﺒﲑة ﰲ
ﻣﻮاردﻫﺎ ،وﺑﺼﻔﺔ ّﺎﺻﺔ اﳌﻮارد ّ
اﻟﻄﺎﻗ ّﺔ واﳌﻮاد ا ٔاﻟ ّوﻟ ّﻴﺔ واﳌﻴﺎﻩ ،وﻳﻌﻮد ﻓﻘﺪان اﻟﻌﺪا
ا ﺎﻟ ّﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎ إﱃ أﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌ ّﻴﺔ وأﺧﺮى ﴩﻳّﺔ .وﻗﺪ ﺗُﺆدّي اﻟﻜ ﺎﻓﺎت
اﻟﺴ ّﲀﻧﻴّﺔ اﻟﻀّ ﻌﻴﻔﺔ دا ﻞ ﳎﺎل ﻣﺎ أو ﻗُﻄﺮ ﻣﺎ إﱃ ُﻋﺰﻟﺘﻪ واﻓ ﻘﺎدﻩ ﻟﻠﺘّﺠﻬﲒات
ّ
واﳋﺪﻣﺎت ا ٔاﻟﺳﺎﺳ ّﻴﺔ ﻓ ﻜﻮن ذ ﺳ ﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻧﻌﺪام اﻟﻌﺪا ا ﺎﻟ ّﻴﺔ ،ﰲ
ﲔ ﺗُﺆدّي اﳊﺎ اﻟﻌﻜﺴ ّﻴﺔ إﱃ ﺿﻐﻂ أﻛﱪ ﲆ اﳌﻮارد.
ﻧﻴﺎ :اﻟﻌﺪا ا ﺎﻟ ّﻴﺔ واﻻٕﻧﺼﺎف ا ﺎﱄ
 -1ﻣﻦ اﻟﻌﺪا  ...إﱃ اﻻٕﻧﺼﺎف
ا ّٕن اﻟ ﺴﺎؤل ﻋﻦ ﻣﺪى ارﺗﺒﺎط ﲢﻘ ﻖ اﻟﻌﺪا اﻟﱰاﺑ ّﻴﺔ ﺑﺘﺤﻘ ﻖ اﻟﻌﺪا
ﻻاﺟ ﻋﻴّﺔ ،ﻣﻊ ا ٔاﻟ ﺬ ﺑﻌﲔ ﻻاﻋﺘﺒﺎر ﳌﺒﺪأ اﻟﻨّ ﺎ ﺔ ﻻاﻗ ﺼﺎدﻳّﺔُ ،ﳛﻴﻞ ﺎﺑﻟﴬورة
إﱃ ﻣﻔﻬﻮم "اﻻٕﻧﺼﺎف" ،وﻫﻮ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳉﻮﻫﺮﻳّﺔ اﻟّﱵ ارﺗﺒﻄﺖ ﺎﺑﳉﺪل ﰲ
ﻟﻜﻦ اﻟﻔﻮارق ﺑ ﳯﲈ
"اﻟﻌﺪا " .ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ٔاﻟ ّول وﻫ ﻫﺬ ﻦ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ ُﻣ ﺸﺎﲠﺎنّ ،
ﳣﺜّﻞ ﰲ أ ّن "اﻻٕﻧﺼﺎف" ﻳﻘ ﴤ ،ﻛﲈ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ا ّ ﳝﻘﺮاﻃ ّﻴﺎت اﻟﻐﺮﺑ ّﻴﺔ اﻟﻴﻮم،
واﻟّﱵ ﻋﺮﻓﺖ ﻣ ﺬ اﻟﻘﺮن اﻟ ّﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ ﺣﺮﰷت ُ ّﲻﺎﻟ ّﻴﺔ ﻣﻄﻠﺒ ّﻴﺔ ﺸﻴﻄﺔ ،ﲤﻜﲔ
ّ
اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟ ُﻌ ّﻤﺎﻟ ّﻴﺔ واﻟﻔﺌﺎت ﻻاﺟ ﻋﻴﺔ اﻟﻔﻘﲑة ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣ ّﺔ واﻟﺘّﻐﻄﻴﺔ
ﻻاﺟ ﻋﻴﺔ ،وذ ﻣﻦ ﻼل دور ا ّ و ﰲ ٕا ﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ ﺴﱯ ّﻟﻠﱶوة .واﺳﺘﻌﻤﻠﻨﺎ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻔﻬﻮم "اﻻٕﻧﺼﺎف" ﻛﲈ ورد ﰲ ﻣﻌﺠﻢ اﳉﻐﺮاﻓ ﺎ ﺎﺑﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﺴﻴﺔ ،1
وﰲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺟﻮن راوﻟﺲ ) .(John Rawlsﻓﻠﻘﺪ ﻃﺮح ﻫﺬا ا ٔاﻟ ﲑ ﻣﻦ ﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ

 1اﻧﻈﺮLevy J. « Justice spatiale » Dictionnaire de la géographie, de l’espace :
et des sociétés. Belin, Paris, 2003, pp531-534.
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اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ  11971ا ٔاﻟﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳّﺔ ﻟﻠﻌﺪا  ،2إذ ﻳﻌﺘﱪ راوﻟﺲ أ ّن "اﻟﻌﺪا
ّ
ُ
ﺗﻔﱰض ﺗﻨﻈ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﱪى ﻟﻠﻤﺠﳣﻊ ﲆ ﳓﻮ ﻜﻮن ﻓ ﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻌﺎون
ﻻاﺟ ﻋﻲ وﲀﻟﻴﻔﻪ ﺗﻮزﻳﻌﺎ ﺎدﻻ ﲆ أﺳﺎس اﳌﻮاﻃﻨﺔ]و ﻜﻮن ذ ﱪ[ اﺧ ﻴﺎر
إﺟﲈﻋﻲ ﻟﻠﻤﺒﺪأ ﻦ اﻟﺘّﺎﻟﻴﲔ :اﳌﺒﺪأ ا ٔاﻟ ّولّ :
ﺣﻖ ﻣ ﺴﺎو ﻣﻊ ﲑﻩ ﰲ اﻟ ﺴﻖ
ﲁ ﴯﺺ ّ
اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﳊﺮ ت ا ٔاﻟﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌ ﺴﺎوﻳﺔ و ﲆ ﳓﻮ ﻳ ّﺴﻖ ﻣﻊ ﺴﻖ ﳑﺎﺛﻞ ﻣﻦ
اﳊﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ؛ واﳌﺒﺪأ اﻟﺜّﺎﱐ :ﻻ ﺑ ّﺪ أن ﺗُ َﻨ ّﻈ َﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻔﺎوت ﻻاﺟ ﻋﻲ
وﻻاﻗ ﺼﺎدي ﲆ ﳓﻮ ﻜﻮن ﻓ ﻪ ﻟﺼﺎﱀ ا ٔاﻟﻗ ّﻞ اﻣ ﻴﺎزا ،وﻜﻮن ُﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ
وﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻔ ﻮ ﺔ أﻣﺎم اﶺﻴﻊ ﰲ إﻃﺎر ﻣﻦ اﳌُﺴﺎواة اﻟﻌﺎد ﰲ اﻟﻔﺮص" ،3واﻟّﱵ ﻗﺎم
اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ  42001ﻟﲑﻛّﺰ ﲆ
ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وﻣﺮاﺟﻌﳤﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﻻت ﻻﺣﻘﺔ و ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ّ
1

Rawls J. A theory of justice. The Belknap Press of Harvard University
Press, 1971. 562 pages.
وﺳ ﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻔﺮﺴﻴﺔ:
Rawls J. Théorie de la justice. Traduit de l’anglais par Catherine Audard.
Editions du Seuil, Paris, 1987. 672 pages
ﺗﺼﻮر ﻟﻠﻌﺪا ﺮﻓَ ُﻌﻬﺎ إﱃ
 2أورد راوﻟﺲ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ا ٔاﻟ ّول ﻣﺎ ﻳﲇ " :ا ّٕن ﻫَﺪَ ﰲ ﻫﻮ ﺗﻘﺪﱘ ّ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟ ّﺘﺠﺮﻳﺪ أرﰵ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﺮوف ﰲ ﻧﻈﺮﻳّﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻻاﺟ ﻋﻲ ﻛﲈ ّﱪ ﻋﳯﺎ ﻟﻮك )(Locke.
وروﺳﻮ ) (Rousseau.وﰷﻧﺖ ) ."(Kant.اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻔﺮﺴﻴﺔ ،ص ) .37ﺮﲨﺔ ﻻاﺳ ﺸﻬﺎد ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ(
ّ
ﺳ
 3ﻣ ﲑ ﻛﺸﻮ .ﺣﻮار ّﺎص 18 ،أﻳﻠﻮل -ﳣﱪ  2012ﰲ ﻣﻮﻗﻊ دﻳﻮان اﻟﻌﺮب:
www.diwanalarab.com/spip.php?article34307
وﻳُﻀﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق]":ﴐورة ا ّٔن ُﺮﺗ ّﺐ اﻟﻌﺪا ﺣﺴﺐ راوﻟﺲ[ ﲆ ﳓﻮ ﺗﻔﺎﺿﲇ
وﻓﻖ ﻗﺎ ﺪﺗﲔ :أ ّﻣﺎ ااﻟٔوﱃ ﻓ َﻨُ ّﺺ ﲆ ا ّٔوﻟﻴّﺔ ﻣ ﺪأ اﳊﺮﻳّﺔ ﻛﲈ ﻳﲇ :ﲣﻀﻊ ﻣ ﺎدئ اﻟﻌﺪا إﱃ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺠﻤﻲ
ﺗﻨﺺ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲆ ا ّٔوﻟ ّﻴﺔ اﻟﻌﺪا ﲆ
ﻻ ﳝﻜﻦ وﻓﻘ ُﻪ أن ُﲢ ّﺪ اﳊﺮﻳّﺔ ٕاﻻّ ﲟﻘ ﴣ اﳊﺮﻳّﺔ ذاﲥﺎ ،ﰲ ﲔ ّ
اﻟﻔﺎ ﻠ ّﻴﺔ ﻻاﻗ ﺼﺎدﻳّﺔ واﻟﺮﻓﺎﻩ ،ﻓﺎﳌﺒﺪأ اﻟﺜﺎﱐ ذو ا ّٔوﻟ ّﻴﺔ ﻣﻌﺠﻤ ّﻴﺔ ﲆ ﻣ ﺪأ اﻟﻔﺎ ﻠ ّﻴﺔ و ﲆ ﻣ ﺪأ ﺗﻌﻈﲓ ﶍﻮع
ﻻاﻣ ﻴﺎزات ،ﻛﲈ ا ّٔن ﻣ ﺪأ اﳌﺴﺎواة اﻟﻌﺎد ﰲ اﳊﻈﻮظ ﻟﻬﺎ أي اﳉﺰء )ب( ﻣﻦ اﳌﺒﺪأ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻬﺎ ااﻟٔوﻟﻴّﺔ
ﲆ اﳉﺰء )أ( ﻣﻦ اﳌﺒﺪأ اﻟﺜﺎﱐ ﳑّﺎ ﻳﻌﲏ أﻧ ّﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳋﲑات ﳌﻦ ﻫﻮ ااﻟٔﻗ ّﻞ اﻣ ﻴﺎزا ﻣﻦ ﲑﻩ أن
ﻜﻮن ﻣﻘ ﻮﻻ ٕاﻻّ إذا ّﰎ ا ﱰام ُﻣﻘ ﴣ اﳌﺴﺎواة ﰲ اﳊﻈﻮظ"
 4ﻫﻮ ﻛﺘﺎب:

17
11

Published by Arab Journals Platform, 2021

Dirassat, Vol. 23 [2021], No. 1, Art. 6

ﺗﺼﻮر ﻟﻠﻌﺪا -
ﻣﻔﻬﻮم "اﻟﻌﺪا ﺑﻮﺻ ِﻔﻬﺎ إﻧﺼﺎﻓﺎ") ،(justice as fairnessوﻫﻮ ﰲ ﻧﻈﺮﻩ ّ
ﰲ ا ﳣﻌﺎت ا ﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ -ﻳﻘﻮم ﲆ ﻣ ﺪأ اﳊﺮﻳّﺔ اﳌ ّ ﺴﺎوﻳﺔ ﺑﲔ
ّ
ﰻ أﻓﺮاد ا ﳣﻊ ﲈ ﰷﻧﺖ اﻧ ءاﲥﻢ )ﻛﺤﺮﻳّﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ واﻟﺘّﻨﻈﲓ( ﻣﻦ ﺣ ﺔ ،وﻣ ﺪأ أن
ﻜﻮن اﳌﺴﺎواة ﱔ اﻟﻘﺎ ﺪة ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد ﻻاﻗ ﺼﺎدﻳﺔ وأن ﻻ ﻜﻮن ا ﳣﻴﲒ ٕاﻻّ
ﻟﻔﺎﺋﺪة ا ٔاﻟﺷ ﺎص ااﻟٔﻛﱶ ﺣﺮﻣﺎ  ،ﻣﻦ ﺣ ﺔ أﺧﺮى.
وﻳﻄﺮح ﺟﻮن راوﻟﺲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﱄ" :ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﻔﻬﻮم
اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﻌﺪا ااﻟٔﻛﱶ ﻣﻘ ﻮﻟﻴﺔ وا ي ﻳﻌﲔ اﻟﴩوط اﳌﻨﺼﻔﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑﲔ
اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﻌﺘﱪﻦ أﺣﺮارا ...وأﺳﻮ ء وأﻋﻀﺎء ﳎﳣﻊ ﻣ ﻌﺎوﻧﲔ ﺗﻌﺎو ﰷﻣﻼ ﰲ ﺣ ﺎة
ﰷﻣ ﻣﻦ ﺟ ﻞ إﱃ اﳉﻴﻞ ا ي ﻳﻠﻴﻪ؟" .1و ﺮﺑﻂُ ﺟﻮن راوﻟﺲ اﻻٕﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا
اﻟﺴﺆال ﺑأرﺑﻌﺔ ﻣ ﺎدئ أﺳﺎﺳﻴﺔ :أ ّوﻻ ﻣ ﺪأ "ﳎﳣﻊ َﺣ َﺴﻦ اﻟﺘّﻨﻈﲓ" وﻳﻌﲏ ﺑﻪ ذ
ﰻ وا ﺪ ﻓ ﻪ ،وﻳﻌﺮف أ ّن ّ
ا ﳣﻊ "ا ي ﻳﻘ ُﻞ ّ
ﰻ وا ﺪ آﺧﺮ ﻣ ﻳﻘ ﻞ اﳌﻔﻬﻮم
اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﻌﺪا  .2و ﻧﻴﺎ ﲆ ﻣ ﺪأ "اﻟﺒ ﺔ ا ٔاﻟﺳﺎﺳﻴﺔ" أي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻈﲓ



Rawls J. Justice as fairness, a restatement. the Belknap press of Harvard
University, 2001. 240 pages
Rawls J. La justice comme équité. Une reformulation de la théorie de la justice.
Editions La découverte, collection Textes à l’appui, Paris, 2003. 287 pages.
وﻗﺪ اﻋﳣﺪ ﲆ ﺑﻌﺾ ﻓﺼﻮل اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻔﺮﺴ ّﻴﺔ واﻟﱰﲨﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
ﺟﻮن روﻟﺰ ،اﻟﻌﺪا ﰷٕﻧﺼﺎف ،ﺮﲨﺔ د .ﺣ ﺪر ﺎج إﺳﲈﻋﻴﻞ ،اﳌ ُ ّﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ ّﻟﻠﱰﲨﺔ ،ﺑﲑوت،
 432 .2009ﺻﻔ ﺔ.
 1ﺟﻮن راوﻟﺲ ،اﻟﻌﺪا ﰷٕﻧﺼﺎفٕ .ا ﺎدة ﺻﻴﺎ ﺔ96-95 .
 2وﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﲠﺬا اﳌﺒﺪأ ،ﻳﻀﻴﻒ راوﻟﺲ ا ّٔن" اﻟﺒ ﺔ ااﻟٔﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﳣﻊ ،أي ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
وﻻاﺟ ﻋﻴّﺔ اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺮاﺑﻄﻬﺎ ﰲ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﺎوﱐ ﱔ ﻓﻜﺮة ذات ﻣﻌﺮﻓﺔ ﲻﻮﻣ ﺔ أو ﻳﻌﺘﻘﺪ ﰲ
وﺟﺎﻫﳤﺎ ﻟﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﺎدئ اﻟﻌﺪا ﺗ ".اﻟﻌﺪا ﰷٕﻧﺼﺎف.97 ،
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اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻻاﺟ ﻋﻴﺔ اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ وﺗﻌﻴ ﳯﺎ 1،و ﻟﺜﺎ ﻣ ﺪأ "اﻟﻮﺿﻊ
ا ٔاﻟﺻﲇ" أي ﻣﺎ أﺳﲈﻩ ب"اﻟﻔﻜﺮة اﳌ ُ َﻨ ّﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﳣﻊ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣ ﺼﻔﺎ ﻣﻦ اﻟ ّﺘﻌﺎون ﺑﲔ
أﺷ ﺎص أﺣﺮار وﻣ ﺴﺎوﻦ ...ﺎﺑﻟﻨّﻈﺮ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪوﻧﻪ ﻣ ﻔﻌﳤﻢ اﳌﺘﺒﺎد "2؛ وراﺑﻌﺎ
ﺎﺑﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﻳﻌﲏ ﻫﺬا اﻟﺘّﻌﺒﲑ ا ﺎزي أ ّن اﻟﻌﺪا
ﻣ ﺪأ "ﲩﺎب اﳉﻬﻞ" وﻫﻮ ُﻣﺮﺗﺒﻂ ّ
ﳚﺐ أن ﺗﻘﻮم ﲆ ﻗﺎ ﺪة ﻻاﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ وﻻ اﻟﻔﺮدﻳّﺔ.3
ودون اﳋﻮض ﰲ ﺟﺪل اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وا ٔاﻟ ﻼﻗ ّﺔ ا ّ ي أ رﺗﻪ
ﲣﺼﺼﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ،ﻧُﻮ ِر ُد )ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﳌُﻘﺎرﺑﺔ
أﻃﺮو ﺎت ﺟﻮن راوﻟﺲ ﻟﻌﺪم ّ
اﳉﻐﺮاﻓ ّﺔ-ﻻاﻗ ﺼﺎدﻳﺔ( ،أ ّن ﻣﻔﻬﻮم "اﻻٕﻧﺼﺎف" ﰲ ﻛﺘﺎﺎﺑت ﺟﻮن راوﻟﺲ ﺟﺎء
ُﻣﺤﺘﻮ ﲆ ُﻣ ّﻘﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳ ّﻴﺔ ﻣﳯﺎ ﻣﺎ أﺳﲈﻩ ) (outreachingﺎﺑ ٔاﻟﳒﻠﲒﻳﺔ
و) (dépassementﺎﺑﻟﻔﺮﺴﻴﺔ ،وﺗﻌﲏ ﺴﻬﻴﻞ اﻟﺒﻠﻮغ ﻟﻠ ﺪﻣﺎت ﻻاﺟ ﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت
ُ 1ﺸﲑ راوﻟﺲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ إﱃ ا ّٔن اﻟﺒ ﺔ ااﻟٔﺳﺎﺳﻴﺔ ﺸﻤﻞ "اﻟﻘﺎﻧﻮن ااﻟٔﺳﺎﳼ اﻟﺴﻴﺎﳼ ذا اﻟﻘﻀﺎء
اﳌﺴﺘﻘﻞ ...وﺑ ﺔ ﻻاﻗ ﺼﺎد...وااﻟٔﴎة...ﻓ ﻜﻮن اﻟﺒ ﺔ ااﻟٔﺳﺎﺳﻴﺔ اﻻٕﻃﺎر ﻻاﺟ ﻋﻲ اﳋﻠﻔﻲ ا ي ﲡﺮي
دا ﺸﺎﻃﺎت اﶺﻌﻴﺎت وااﻟٔﻓﺮاد ،واﻟﺒ ﺔ ااﻟٔﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎد ﺗﺆ ّﻣﻦ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺪﻋﻮﻩ اﻟﻌﺪا اﳋﻠﻔ ّﺔ".
اﻟﻌﺪا ﰷٕﻧﺼﺎف ،ص .100
 2ﻟﻠﺘّأﻛﻴﺪ ﲆ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ،ﻳﻀﻴﻒ راوﻟﺲ "ا ّٕن اﻟﴩوط اﳌﻨﺼﻔﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎون ﻻاﺟ ﻋﻲ ﱔ ﺎﺻﻞ
اﺗﻔﺎق ﺑﲔ أوﻟﺌﻚ اﳌﻨﺨﺮﻃﲔ ﻓ ﻪ ،وٕا ّن أ ﺪ أﺳﺒﺎب ﺣﺼﻮل ذ ﻫﻮ ا ّٔن اﳌﻮاﻃﻨﲔ ،اﺳ ﺎدا إﱃ ﻓﺮﺿ ّﻴﺔ
وﺟﻮد ﺗﻌﺪّدﻳّﺔ ﻣﻌﻘﻮ  ،ﻻ ﳣﻜّ ﻮن ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﲆ أي ﺳﻠﻄﺔ أ ﻼﻗ ّﺔ ،ﻣ ﻼّ ،ﻧﺺ ﻣﻘﺪّس أو ﻣﺆﺳﺴﺔ
دﻳ ﺔ أو ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ .وﻻ ﳝﻜﳯﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﲆ ﻧﻈﺎم ﻣﻦ اﻟ ِﻘ َ ِﲓ ااﻟٔ ﻼﻗ ﺔ أو ﻣﺎ ﻳأﻣﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﻴﻌﻲ
وﻓﻖ ﻣﺎ ﺮاﻩ اﻟﺒﻌﺾ .ا ،ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺪﻳﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﺘﻮﺻﻠﻮن إﻟﻴﻪ ﰲ
ﴍوط ﻣ ﺼﻔﺔ ﳍﻢ ﲨﻴﻌﺎ؟" اﻟﻌﺪا ﰷٕﻧﺼﺎف ،ص .106
 3وردت ﰲ اﻟﻨﺺ ﻻا ﳫﲒي ﺑﻌﺒﺎرة ) (veil of ignorance.واﳌﻘﺼﻮد أﻧ ّﻪ ﻟﻮ ﻗﺎم ﴍﰷء-ﰲ وﺿﻊ
اﻓﱰاﴈ-ﺎﺑﺧ ﻴﺎر ﻣ ﺎدئ ﳌﺆﺳﺴﺎت ﺎد ﰲ ﳎﳣﻌﻬﻢ ،ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻔﺌﺔ اﻟﱵ ﻳ ﳣﻮن ٕا ﳱﺎ )أ ﺮ ء أم ﻓﻘﺮاء
أم ﳣﺘﻌﻮن ﲟﻮاﻫﺐ ﻃﺒﻴﻌﻴّﺔ أو ّﻗﻮة ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ( .وﻳُﻀﻴﻒ راوﻟﺲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد "ﻻ أﺳﺎس ﻟﻠﻌﺪا
ﺑﻘﻮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﻌ ّﻴﺔ أو ﺑﱶوة أو ﲟﻮاﻫﺐ ﻃﺒﻴﻌ ّﻴﺔ(
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ أﺷ ﺎص ﳣﺘﻌﻮن ﺑﻘﻮة ﲥﺪﻳﺪﻳﺔ )أو ّ
وﳚﺐ أن ﻻ ﺗُﺆﺮ ﻻاﻣ ﻴﺎزات اﻟﺘﺎرﳜﻴّﺔ واﻟﺘّأﺛﲑات ّ
اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﳊﺎﺻ ﰲ اﳌﺎﴈ ،ﰲ اﺗﻔﺎق ﲆ ﻣ ﺎدئ
ﻤﳤﺎ ﺗﻨﻈﲓ اﻟﺒ ﺔ ااﻟٔﺳﺎﺳﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﳊﺎﴐ إﱃ اﳌﺴﺘﻘ ﻞ".اﻟﻌﺪا ﰷﻧﺼﺎف ،ص .108
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ﻻاﺟ ﻋﻴّﺔ ا ٔاﻟﻗ ّﻞ ﺣﻈﻮة؛ وﻣﺎ أﺳﲈﻩ ) (empowermentﺎﺑ ٔاﻟﳒﻠﲒﻳﺔ
و) (habilitationﺎﺑﻟﻔﺮﺴﻴﺔ ،و ﻳﻌﲏ ﺗﺪﻋﲓ ﻗُﺪراﲥﺎ ا ّ اﺗ ّﻴﺔ ﻣﻦ ﻼل ﺑﻌﺾ
إﺟﺮاءات "اﻟﺘّﻤﻴﲒ اﻻٕﳚﺎﰊ" ﻣ ﻼ ،أو ﻣﺎ ُﺴ ّﻤﻰ ب "اﻟﺘّﻤﻜﲔ"ّ .
ﰻ ﻫﺬا ﻳُ ّﺒﲔ أ ّن
ﻟﺐ إﺷﲀﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪا ا ﺎﻟ ّﻴﺔ ﳬﻦ ﰲ اﺳﺘ ﺎ اﻟﺘّﻮﻓ ﻖ ﺑﲔ ﻣﻄﻤﺢ ﻣﻌﺎﻣ ﶍﻮع
ّ
ّ
ﺳﲀن ﺑ ﻣﺎ ﲆ ﻗﺪم اﳌُﺴﺎواة ﲈ ﰷن ﻣﻮﻗﻌﻬﻢ اﳉﻐﺮاﰲ ،وا ُﳫﻔﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﳌُﺘﻔﺎوﺗﺔ
اﻟّﱵ ﺳ ُﻴ ﺪ ﺎ ذ ﰲ ُﻣﺨﺘﻠﻒ أﺟﺰاء ا ﺎل ُّاﻟﱰاﰊ .ا ّٕن اﻟ ّﺘﻮزﻳﻊ اﳌُﺘﻮازن اﳌﺜﺎﱄ ﲈ
ﰷن اﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ،ﻳﻨﻔﻲ ﻻاﻣ ﻴﺎزات اﻟّﱵ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﲡ ّﻤﻊ ّ
اﻟﺴﲀن واﻟﺘّﺠﻬﲒات
وا ٔاﻟﺳﻮاق واﻟﺒﻨﻮك ﰲ اﳌُﺪن اﻟﻜﱪى واﻟّﱵ ﻳﻠﺨ ُّﺼﻬﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ " ُﻣﻘ ﺼﺪات اﳊﺠﻢ"
) (économies d’échellesﺎﺑﻟﻔﺮﺴ ﻴّﺔ و) (economies scaleﺎﺑ ٔاﻟﳒﻠﲒﻳﺔ .وﻗﺪ
ﻳﺆدّي اﻟ ّﺘﻮزﻳﻊ اﳉﻐﺮاﰲ "اﻟﻌﺎدل" ﻟﺒﻌﺾ اﻟ ّﺘﺠﻬﲒات ﻣ ﻞ اﳉﺎﻣﻌﺎت أو ا ﳫ ّﻴﺎت اﻟّﱵ
ﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﻃﻴﳯﺎ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻜ ﺒﺎت وﳐﺎﺮ اﻟﺒﺤﺚ ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗّﺼﺎل اﳊﺪﻳﺜﺔ
واﳌُﺤﻴﻂ اﻟﺜّﻘﺎﰲ واﻟﻌﻠﻤﻲ ا ّ ي ﺗُ ﻪ اﳌُﺪن اﻟﻜﱪى ،إﱃ ﻧﺘﺎﰀ ﳏﺪودة .وﰲ
)ﰷﻟﺮﺑﻂ ﺸﺒﲀت اﻟﻨّﻘﻞ واﻻﺗّﺼﺎﻻت
اﳌُﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﺎ ّٕن ﺗﻌﻤﲓ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎ ﺪﻳّﺔ ّ
واﻟﻜﻬﺮﺎﺑء واﳌﺎء( ﲈ ﰷن اﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ،وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺎد  ،ﻳﺆدّي إﱃ ﻧﺘﺎﰀ إﳚﺎﺑ ّﻴﺔ ﻻ
ﻓﻘﻂ ﲆ ا ﺎﻻت اﻟﱵ ﴰﻠﳤﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺘّﺠﻬﲒات ،ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﲆ ﰷﻣﻞ ّاﻟﱰاب
اﻟﻮﻃﲏ .وﻳﺒﻘﻰ اﻟﺘﻮﻃﲔ اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘّﺠﻬﲒات اﺧ ﻴﺎر اﳌُﺠﳣﻊ ﺑأﴎﻩ ،ا ّ ي
ﳛﺪّد ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗ ﻮاﺗﻪ ا ﳝﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ ،ﻧﻮﻋ ّﻴﳤﺎ ووﺳﺎﺋﻞ اﳒﺎزﻫﺎ .و ﲈ ﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ،
ﺘﺤﻮل ﺗ
ﻓﺎ ّٕن ذ ﻻ ﺑ ّﺪ أن ﺗﺼﻄﺤﺒﻪ آﻟ ّﻴﺎت ﻣﺮاﻗ ﺔ اﻟﻨﺘﺎﰀ وﺗﻘ ﳰﻬﺎ ،ﻟﲄ ﻻ ﺗ ّ
ﺠﺮد ٕا ﺎدة إﻧﺘﺎج ﻟﻌﺪم اﳌُﺴﺎواة إذا ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﳯﺎ ﻓﺌﺔ دون أﺧﺮى.
اﻟﻌﻤﻠ ّﻴﺔ إﱃ ُﻣ ّ
 -2ﻣﺪ ﻞ إﱃ ﻻاﻧﺼﺎف ا ﺎﱃ
ﳝﻜﻦ-ﰲ ﺗﻘﺪ ﺮ  -أن ﲡﺪ ﻧﻈﺮﻳّﺔ ﺟﻮن راوﻟﺲ ﻟﻠﻌﺪا ﰷٕﻧﺼﺎف ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ -
إﱃ ّﺪ ﻣﺎ -ﰲ ﺟﻐﺮاﻓ ﺔ اﻟ ّﺘﳮﻴﺔ ﺸﲁ ﺎم وا ﳤّ ﻴﺌﺔ اﻟﱰاﺑ ّﻴﺔ ﺸﲁ ّﺎص .وﳝﻜﻦ أن
ﲥ ِﺪ َف ا ﳤﻴﺌﺔ اﻟﱰاﺑ ّﻴﺔ إﱃ ﲢﻘ ﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣ ﺒﺎﻳﻨﺔ :اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﻀَ َﻞ ّ
ﻟﻠﺴﲀن
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اﻟﺼﺪوع ا ﺎﻟﻴّﺔ ﻣﻦ ﺣ ﺔ ،واﳌُﺮاﻫﻨﺔ
وا ٔاﻟ ﺸﻄﺔ ﱪ ا ﺎل واﳊ ّﺪ ﻣﻦ اﻟﺘّﺒﺎﻳﻨﺎت و ّ
ﲆ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ااﻟٔﻛﱶ ﻛﻔﺎءة ،ﺑﺘﺪﻋﲓ ﻗُﺪراﲥِ ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴ ّﻴﺔ أﻛﱶ ﻓأﻛﱶ ،ﻣﻦ ﺣ ﺔ ﻧﻴﺔ.
و َ ْ ُﳬ ُﻦ "اﻟﺘﺒﺎ ﻦ" اﳌُﺸﺎر ﺑﲔ د ِﰪ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ اﻟﻬﺎﻣﺸ ّﻴﺔ ﺑﻮازع اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﺪا
ﻻاﺟ ﻋ ّﻴﺔ وﲢﺴﲔ ﻇﺮوف ﺶ ّ
ﺳﲀﳖﺎ ﻣﻦ ﺔ ،ودﰪ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ اﻟ ّﺸﻴﻄﺔ ﳌﺎ ﰲ
ذ ﻣﻦ اﻧﻌﲀس إﳚﺎﰊ ﲆ ﰷﻣﻞ اﻟﺒﻼد ،ﻣﻦ ﺔ ﻧﻴﺔ ،ﳑّﺎ ﺳ ُﻴﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﺪا اﻟ ّﺘﻮزﻳﻌ ّﻴﺔ .وﺎﺑﻟ ّﺘﺎﱄ ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل أ ّن اﻟﻌﺪا ﻻاﺟ ﻋﻴﺔ دا ﻞ
اﻟﺒ اﻟﻮا ﺪ ﳝﻜﻦ أن ﺴﺎﱒ ﰲ ﲢﻘ ﻖ اﻟﻌﺪا ا ﺎﻟﻴﺔ ،وذ ﻣﻦ ﻼل آﻟ ّﻴﺎت
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻠﻔﻮارق ﻻاﺟ ﻋ ّﻴﺔ ﺑﲔ ا ﻤﻮ ﺎت اﻟ ﴩﻳّﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ .وﳝﻜﻦ أن
ﻌﻘﻠﻦ ﻤﻮ ﺔ ﴩﻳّﺔ ﲆ ﳎﺎ ِﻟﻬﺎ
ادي و ُﻣ ٍ
ﳛﺼ َﻞ اﻟﺘّﻌﺪﻳﻞ ﻣﻦ ﻼل ا ﳤّ ﻴﺌﺔ ،ﻛﻌﻤﻞٍ ٕار ٍ ّ
ُ
ّاﻟﱰاﰊ .وٕاذا ا ّﺴﻤﺖ ﺗ ا ﳤﻴﺌﺔ ﺎﺑﻟﺼﺒﻐﺔ ا ٕﻻرادﻳّﺔ واﻟﻌﻘﻼﻧ ّﻴﺔ ،ﻓﺬ ﻳﻌﲏ أﳖّ ﺎ ﲤ ّﺖ
ﰲ إﻃﺎر ﻣﻦ اﻟ ّﺸﺎرك واﻟﺘّﻮاﻓﻖ ﺑﲔ ُﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎ ﻠﲔ ،ﰲ ُﻣﺠﳣﻊ دﳝﻘﺮاﻃﻲ و ﺎدل.
وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎ  ،ﳝﻜﻦ أن ﻻ ﺗ ﺎﻗﺾ اﻟﺘّﺒﺎﻳﻨﺎت ا ﺎﻟ ّﻴﺔ ﻣﻊ اﻻٕﻧﺼﺎف ا ﺎﱄ ،إذا
ﰷﻧﺖ ﺗ اﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت وﻟﻴﺪة ﳮﻴﺔ ﺴﺘﻔ ﺪ ﻣﳯﺎ اﶺﻴﻊٔ ) ،اﻟ ّن اﻟﺘﳮﻴﺔ ﺗُ ِ ُﺞ ﺣ
ﻻاﺧ ﻼل ا ﺎﱄ( ،ﳮﻴﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ٕﺎﺑ ﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ ﻟ رﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻗﺎ ﺪة ُﺮاﺑ ّﻴﺔ ﳎﺎﻟ ّﻴﺔ،
وﻫﻮ ا ّ ور اﳌﻨﻮط ﺑﻌﻬﺪة ا ّ و .1
ﻟﻜﻦ ،أﻣﺎم ﺮاﺟﻊ دور ا و اﻟﻴﻮم ﰲ ﻇ ّﻞ اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻻٕﺻﻼ ﺎت اﻟﻬﻴﳫ ّﻴﺔ،
ﻻ ﺑ ّﺪ ﻟﻠﻔﺎ ﻠﲔ اﶈﻠ ّﻴﲔ ﰲ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ اﻟﻬﺎﻣﺸ ّﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﲆ ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرة
اﻟﺘّﻨﺎﻓﺴ ﻴّﺔ ﻟﺘ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ،واﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻮﻓّﺮ ٕاﻻّ ﲜﻤ ﻣﻦ اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﺎدﻳّﺔ ،ﻛﺘﻮﻓّﺮ
ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻼﲚﺔ واﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣ ذات اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وا ٔاﻟﺳﻮاق اﻟ ﺸﻴﻄﺔ،
اﻋﺘﺒﺎرا إﱃ أ ّن اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴ ّﻴﺔ ﱔ ﴍط ﻣﻦ ﴍوط اﻟﺘﳮﻴﺔ و ﻠﻖ اﻟﱶوة .ا ّٕن ﻣﺎ
 1اﻧﻈﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد:
» Bret B, « Les inégalités : une question de géographie politique
L’information géographique, 60, n°1, Paris, 1966. p10.
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ﺗﻘ ّﺪم ﻳﻄﺮح ﻣﺴأ ﻫﺎ ّﻣﺔ ﱔ دَور ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳّﺔ ﰲ ﲢﻘ ﻖ اﻟﻌﺪا ا ﺎﻟ ّﻴﺔ.
اﻟﺼﺪد ،أ ّن ﻻﻣﺮﻛﺰﻳّﺔ اﻟﻘﺮار ﺗﻔﱰض إﻋﻄﺎء ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ا ّ ور
وﳓﻦ ﻧﻌﺘ ِﻘﺪُ  ،ﰲ ﻫﺬا ّ
ﺗﺼﻮر ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟ ّﺘﳮﻴﺔ ا ٕﻻﻗﻠﳰ ّﻴﺔ وﺗﻨﻔ ﺬﻫﺎ ،و ُ
ﻳﻔﱰض ذ ُﻣﺴ ّﺒﻘﺎ وﺟﻮد
اﻟﺮﺋ ﴘ ﰲ ّ
دﳝﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ ﳏﻠ ّﻴﺔ ﻓﻌﻠ ّﻴﺔ ،ﺗﻨ ﻖ ﻋﳯﺎ ﻫﻴاﰻ ﺴﻴﲑ ﻣ ﺘ َﺨ َﺒﺔ .ﻟﻜﻦ ﺛِ َﻘﻞ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟ ّﺴﻴﲑ
اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤ ﺎل ّاﻟﱰاﰊ اﻟﺘّﻮﴘ ﻣ ﻼ ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺲ اﻟﻌﺎﲳﺔ ﻣﺎ زال ﻫﺎ ّﻣﺎ
ﺟ ّﺪا ،وﻫﻮ ﻣﻮروث ﰲ ﺟﺰء ﻫﺎ ّم ﻣ ﻪ ﻋﻦ اﳊﻘ ﺔ ﻻاﺳﺘﻌﲈرﻳّﺔ اﻟﻔﺮﺴ ّﻴﺔ )ﻛﲈ ﻫﻮ
اﳊﺎل أﻳﻀﺎ ﰲ ﺑﻘ ّﺔ اﻟﺒ ان اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ( .وﻟﱧ ّ
ﺗﻐﲑ ا ٔاﻟﻣﺮ ﰲ ﻓﺮﺴﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺪرﳚ ّﻴﺔ
ﳛﺼﻞ ﰲ ﺗﻮﺲ و ّﺪة ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﻓﺮﺴﻴﺔ
وﺟﻠ ّﻴﺔ ﻣ ﺬ ّﺪة ﻋﻘﻮد ،ﻓﺎ ّٕن ذ ﱂ ُ
ﻗﺪﳝﺔ أﺧﺮى .ﻓﻠﻘﺪ ﰷﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ا ﳤّ ﻴﺌﺔ ّاﻟﱰاﺑﻴّﺔ اﻟّﱵ ﺳﻠﻜﳤﺎ ﻓﺮﺴﺎ ﺑُﻌﻴﺪ اﳊﺮب
اﻟﻌﺎﳌ ّﻴﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ ،و ّﺎﺻﺔ ﻣ ﺬ ﺳ ﺒﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﴈ ﲥﺪف إﱃ إﻋﻄﺎء اﳉﻬﺎت
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﶍﻮ ﺔ ﻣﻦ اﶈﺎﻓﻈﺎت )(les départements
) (les régionsاﻟّﱵ ّ
اﳌُﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺟﻐﺮاﻓ ّﺎ ﲨ ﻣﻦ ا ّﻟﺼﻼﺣ ﺎت ﰷﻻﻧﺘ ﺎﺎﺑت اﶈﻠ ّﻴﺔ ﳌﺴ ﺸﺎري ﳎﺎﻟﺲ اﳉﻬﺎت
) (Conseils régionauxﺎﺑﻻﻗﱰاع اﻟﻌﺎم اﳌﺒﺎﴍ ،واﻟّﱵ ﺗ ﺖ ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﳮﻮﻳﺔ
اﳉﻬﻮﻳّﺔ وﺗ ُّﻤﻮل ﺟﺰء ﻫﺎ ّﻣﺎ ﻣﳯﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳉﺒﺎﻳﺔ اﶈﻠ ّﻴﺔ ﺎﺑﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟ ّﺘﻤﻮﻳﻼت
وﺎﺑﻟﺮﰬ ﻣﻦ أ ّن اﳉﻬﺎت ﰲ ﻓﺮﺴﺎ ﻻ
اﻟﻌﻤﻮﻣ ّﺔ ا ٔاﻟﺧﺮى اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻠﳱﺎ ﻣﻦ ا و ّ .
ﳣﺘّﻊ ﺑﻨﻔﺲ ﺻﻼﺣ ّﺎت ﻣ ﻴﻼﲥﺎ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ،ﻓﺎٕﳖّ ﺎ أدّت إﱃ اﳊ ّﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺨّﻢ اﻟﻜ ﲑ
ﻟﻠﻌﺎﲳﺔ ﺎﺑرﺲ ،ﻟﻜﻦ دون إﺿﻌﺎف ﻗﺪرﲥﺎ اﻟ ّﺘﻨﺎﻓﺴ ّﻴﺔ ﻣﻊ ُﻣﺪُ ٍن ﻣ ﻞ ﻟﻨﺪن أو
ﻣ ﻼﻧﻮ أو ﺷﻴﲀﻏﻮ .أ ّﻣﺎ ﰲ ﺗﻮﺲ ،ﻓﺎ ّٕن اﻟ ِﺜّ َﻘ َﻞ ا ي ﻣﺎ زاﻟﺖ َ ِﺰ ُن ﺑﻪ اﻻٕدارة
اﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ ،ﳛ ّﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ﲆ اﻟﻘ ﺎم ﲠﺬا ا ّ ور اﳉﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺘّﳮﻴﺔ ،ﺎﺑﻻٕﺿﺎﻓﺔ
إﱃ ﻏﻴﺎب ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ ا ﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻗ ﻞ اﻟﺜّﻮرة .ﻟﻜﻦ ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ اﻻٕﺷﺎرة إﱃ أ ّن
اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳّﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﻲ دور ا ّ و َ ،ﻣ َ ًﻼ ﻛ َﺤ َ ٍﲂ ﺑﲔ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ﰲ ﺎ اﳋﻼﻓﺎت ﺑ ﳯﺎ
ﰻ ﻣﳯﺎ أو ﺣﻮل ّ
ﺣﻮل ﻣﲒاﻧ ّﻴﺔ ّ
ﺸﱰﻛَﺔ أو ﺣﻮل ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ.
ﺗﻮﻃﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌ ُ َ
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ﻣﻦ اﻟﻨّﺎﺣ ﺔ ﻻاﻗ ﺼﺎدﻳّﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ ،ﻻ ﻳﻌﲏ اﻻٕﻧﺼﺎف ا ﺎﱄ ﰲ اﻟﺒﻼد
اﻟﺘﻮﺴ ّﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ اﳊ َّﺪ ﻣﻦ ﺴﻖ ّﳕﻮ اﳌُﺪُ ن اﻟﻜﱪى ﻣ ﻞ اﻟﻌﺎﲳﺔ ﺗﻮﺲ ،اﻟّﱵ ﻻ
ﺗ ﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﺻﻔﺎﻗﺲ ) ﱐ ﻣﺪﻳﻨﺔ( أو ﺳﻮﺳﺔ ) ﻟﺚ ﻣﺪﻳﻨﺔ( ﺑﻘﺪر ﺗﻨﺎﻓُﺴﻬﺎ ﻣﻊ ُﻣﺪُ ٍن
ﻮﺳﻄ ّﻴﺔ ﻣﻦ ﲩﻤﻬﺎ ،ﰲ إﻃﺎر اﻗ ﺼﺎد ُﻣ َﻌ ْﻮﻟَ ٍﻢ .وﺎﺑﻟﺘّﺎﱄ ﳚﻮز اﻟﻘﻮل ا ّٕن اﻻٕﻧﺼﺎف
ﻣ ّ
اﳌﺲ ﲝﻘﻮق اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻐﻨﻴّﺔ
ا ﺎﱄ ﳝُ ُّﺮ ﱪ إﻋﻄﺎء ا ٔاﻟﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻘﲑة دون ّ
وﺑﺪﰪ اﳌﺪن اﻟﻜﱪى اﻗ ﺼﺎد ّ ﳋﻠﻖ اﻟﱶوات وٕا ﺎدة ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﳎﺎﻟ ّﻴﺎ ﺑﻌﺪ ذ ٔ ،اﻟ ّن
اﻟﻨّ ﺎ ﺔ ﺗﻘ ﴤ دﰪ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ااﻟٔﻛﱶ دﻳﻨﺎﻣ ﻜ ّﺔ وا ٔاﻟ ﺬ ﺑﻌﲔ ﻻاﻋﺘﺒﺎر ﺑﻘﺪرﲥﺎ
اﻟﺘّﻨﺎﻓﺴ ّﻴﺔ .ﻓﺎﻻٕﻧﺼﺎف ا ﺎﱄ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺴﻮﻳﺔ ﰷﻓّﺔ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓٔ ،اﻟ ّن إﻋﻄﺎء ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ
ﻣﻘﻮﻣﺎت
اﻟﻬﺎﻣﺸ ّﻴﺔ ٔادوارا ﻻ ﻳُﻤﻜﳯﺎ اﻟﻘ ﺎم ﲠﺎ )ﻟﻀﻌﻒ اﻟﺒ ﺔ اﻟ ّﺘﺤﺘ ّﻴﺔ ٔاو ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓّﺮ ّ
ﻃﺒﻴﻌ ّﻴﺔ ٔاو ﴩﻳّﺔ( ﺳ ُﻴﻔﴤ ﺣ إﱃ اﻟﻔﺸﻞ وﺳﻴﻐ ّﺬي ى ُﺳ ّﲀن ﺗ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ آﻣﺎﻻ
ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﻘ ﻘﻬﺎ .وﰲ اﳌُﻘﺎﺑﻞ ،ﻟﻠﻌﺪا ا ﺎﻟﻴﺔ ﺑُﻌﺪ ٔا ﻼﰶّ ،ﻛﲈ ﻟﻬﺎ ﻣﴩوﻋﻴﺔ اﺟ ﻋﻴﺔ
ﺣﱴ وٕان ﰷﻧﺖ ﲑ ﺎد .
أﺳﺎﺳﺎ ،و ﳣﺜّﻞ ﰲ إﻋﻄﺎء اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻘﲑة اﻣ ﻴﺎزاتّ ،
ﻟﺜﺎ :اﻟﻌﺪا ا ﺎﻟ ّﻴﺔ وﺻﲑورة اﻟﺜ ّﻮرة ﰲ ﺗﻮﺲ
 -1اﻟﻼﻣﺴﺎواة ﻻاﺟ ﻋﻴﺔ ا ﺎﻟ ّﻴﺔ واﻟﺜﻮرة ﰲ ﺗﻮﺲ
ﻟﻘﺪ أدّت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘّﳮﻮﻳّﺔ اﳌ ُ ّﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﺗﻮﺲ ﻣﻦ ﻻاﺳﺘﻘﻼل ) (1956إﱃ
اﻟﻴﻮم إﱃ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺪم اﳌﺴﺎواة واﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ا ّﻟﺴﺎ ﻠ ّﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﱰﻛّﺰ ﻓﳱﺎ ﺟ ّﻞ
ّ
اﻟﺴﲀن وا ٔاﻟ ﺸﻄﺔ ﻻاﻗ ﺼﺎدﻳّﺔ ،وا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ا ّ ا ﻠ ّﻴﺔ .وﻳُﻌﺘﱪ اﻧﻌﺪام اﻟﻌﺪا ا ﺎﻟ ّﻴﺔ
ﻧ ﺔ ﻟﱰاﰼ ﺗ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ،وﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﲔ ا ٔاﻟﺳﺒﺎب اﻟّﱵ أدّت إﱃ اﻧﺪﻻع اﻟﺜّﻮرة
اﻟ ّﺘﻮﺴ ّﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﺮى رﻳﻔ ّﺔ و ُﻣﺪن ﺻﻐﲑة ﺎﺑ ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ا ّ ا ﻠ ّﻴﺔ ،ﻗ ﻞ أن ّ
ﺗﺘﻔﴙ
اﻟﺴﺎ ﻠ ّﻴﺔ اﻟﻜﱪى وﺗُﺆدّي إﱃ ﻓﺮار ّاﻟﺮﺋ ﺲ وﺳﻘﻮط اﻟﻨّﻈﺎم.1
ﺎﺑﳌُﺪُ ن ّ
 1ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ داود" .اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻮﺴﻴﺔ ﰲ د ﺴﻤﱪ -2010ﺟﺎﻧﻔﻲ  :2011ﻗﺮاءة ﻣﻦ ﻼل اﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت
ا ﺎﻟﻴّﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮ ت اﻟﺘّﳮﻴﺔ" اﳌﺆﲤﺮ ااﻟٔ ّول ﻟﻠﻌﻠﻮم ا ٕﻻ ﺴﺎﻧﻴﺔ وﻻاﺟ ﻋﻴّﺔ .ﻗﻄﺮ ،ا و ﺔ.2011،
23
17

Published by Arab Journals Platform, 2021

Dirassat, Vol. 23 [2021], No. 1, Art. 6

ﻣﻦ ﻼل اﺳﺘﻌﺮاض ُﻣﻘ ﻀﺐ ﶈﺘﻮى ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﳮﻴﺔ اﳌُﺘّﺒﻌﺔ ﰲ ﺗﻮﺲ
ﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﶆﺴﺔ ا ٔاﻟ ﲑة ،ﺳ ُﻨ ﺎول أن ّﻧﺒﲔ ﲻﻖ وﻓﺪا ﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ
اﻟﻼﻣﺴﺎواة ﻻاﺟ ﻋ ّﻴﺔ-ا ﺎﻟ ّﻴﺔ ﺑﲔ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ اﻟﺴﺎ ﻠﻴّﺔ وا ّ ا ﻠ ّﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺲ .ﻟﻜﻦ ﻻ
اﻟﺴﺎ ﻞ وا ّ ا ﻞ ﰲ ﺗﻮﺲ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮة ﻗﺪﳝﺔ
ﺑ ّﺪ ﻣﻦ اﻻٕﺷﺎرة إﱃ أ ّن اﻟﺘّﺒﺎ ﻦ ﺑﲔ ّ
اﻟﺴﺎ ﻠﻴّﺔ وﺳﻬﻮ ﻻاﺳﺘﻘﺮار ﲠﺎ(
ﺗﻌﻮد إﱃ أﺳﺒﺎب ﺟﻐﺮاﻓ ّﺔ )أﳘﻴّﺔ اﻟﺴﻬﻮل ّ
و رﳜ ّﻴﺔ ) ّ
اﺳﺘﻘﺮت ﲆ اﻟﻮا ﺔ
ﰻ اﳊﻀﺎرات اﻟّﱵ ﺗﻌﺎﻗ ﺖ ﲆ اﻟﺒﻼد اﻟ ّﺘﻮﺴ ّﻴﺔ ّ
اﻟﺴﺎ ﻠ ّﻴﺔ( .ﺗأﻛّﺪ ذ اﻟﺘّﺒﺎ ﻦ ﻼل اﻟﻔﱰة ﻻاﺳﺘﻌﲈرﻳﺔ ) (1956-1881اﻟّﱵ
ّ
ﺷﻬﺪت ﻇﻬﻮر وﺗﺪﻋﲓ اﳌﻮا اﻟﺘﺼﺪ ﺮﻳّﺔ وﻣ ّﺪ ﺷﺒﻜﺔ ّ
اﻟﻄﺮﻗﺎت واﻟﺴﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳّﺔ
اﻟّﱵ ّ
دﲻﺖ ﻣﲀﻧﺔ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ا ّﻟﺴﺎ ﻠﻴّﺔ.
وﺷﻬﺪت اﻟﺴﻨﻮات ا ٔاﻟوﱃ اﻟّﱵ ﺗﻠﺖ ﻻاﺳﺘﻘﻼل ﳏﺎوﻻت ﺮﻛﲒ أﺳﺲ
ا ّ و واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺎﺑﳌﻨﺎﻃﻖ ا ّ ا ﻠﻴّﺔ ﺑﱰﻛﲒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﳰﻴّﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴّﺔ
واﻻٕدارﻳﺔ وﲢﺴﲔ اﻟﺒ ﺔ اﻟﺘّﺤﺘ ّﻴﺔ ،وﺧ ُّﺼﺺ اﳉﺰء ااﻟٔﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﲒاﻧ ّﻴﺔ ا و ﻟﻬﺬﻩ
ا ٔاﻟﻏﺮاض.
ﲢﻮل ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﳕﻂ اﻟ ّﺘﳮﻴﺔ ا ّ ي
وﲤﺜّﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳ ﺒﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﴈ ﻓﱰة ّ
ا ﳤﺞ اﳌﺴ اﻟﻠﻴﱪاﱄ ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ "اﻟﺘّﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘّﻌﺎﺿﺪﻳّﺔ" اﻟّﱵ ُﻃ ّﺒِﻘﺖ ﰲ ﻋﴩﻳّﺔ
اﻟﺴ ﺘّ ﺎت ،واﻟّﱵ ﲤﺜّﻠﺖ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ ﻻاﺷﱰاﻛ ّﻴﺔّ ،ﺎﺻﺔ ﰲ ا ﺎل اﻟﻔﻼ
وﺑﻌﺾ ا ِﳋﺪﻣﺎت .وﰲ إﻃﺎر ﺗ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔُ ،ﺳ ّﺖ ﶍﻮ ﺔ ﻣﻦ اﻟ ﴩﻳﻌﺎت
ﻟ ﺸﺠﻴﻊ ﻻاﺳ ر اﳋﺎر ﲟﻨ ﻪ اﻣ ﻴﺎزات ﻫﺎ ّﻣﺔ ﳑّﺎ أدّى إﱃ ﺮﻛﲒ ﺪة ﺻﻨﺎ ﺎت
اﻟﺴﺎ ﻠ ّﻴﺔ )ﺗﻮﺲ اﻟﻌﺎﲳﺔ ،ﺳﻮﺳﺔ وﺻﻔﺎﻗﺲ ﲆ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص( ،وﱔ
ﺎﺑﳌﺪن ّ
وﺎﺑﻟﺮﰬ ﻣﻦ ﳏﺎو ا ّ و اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺎﺑ ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ
ﺻﻨﺎ ﺎت ﺗﺼﺪ ﺮﻳّﺔ ﺎﺑ ّ رﺟﺔ ا ٔاﻟوﱃّ .
ا ّ ا ﻠ ّﻴﺔ ﻣﻦ ﻼل ﻣﺎ ُ ّﲰﻲ " ﺮاﻣﺞ اﻟﺘّﳮﻴﺔ ّاﻟﺮﻳﻔ ّﺔ" و" ﺮاﻣﺞ اﻟﺘّﳮﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔ ّﺔ
اﳌُﻨﺪﳎﺔ" ،ﻓﺎ ّٕن ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻼﻣﺴﺎواة ا ﺎﻟ ّﻴﺔ ازدادت ّﺪة ،ﻛﲈ ﺗﻌﺪّدت
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ﻻاﺣ ﺎﺟﺎت ﻻاﺟ ﻋﻴّﺔ ّﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺪن اﶈﺘﻀﻨﺔ اﻟٔﻛﱪ اﻟﺘّﺠ ّﻤﻌﺎت اﻟﻌ ّﻤﺎﻟﻴّﺔ
وا ٔاﻟﺣ ﺎء اﻟﺸﻌﺒ ّﻴﺔ اﻟﻔﻘﲑة واﳌُﻬ ّﻤﺸﺔ.1
وﻳﻌﺘﱪ "اﳌﺜﺎل اﳌﺪ ﺮي ﳤﻴﺌﺔ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺴﻨﺔ  2"1985ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻔﺼﻠﻴّﺔ
أﺧﺮى ﰲ ﺗﻄﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﳮﻮﻳّﺔ ﰲ ﺗﻮﺲ .ﻓﻠﻘﺪ ﺟﺎء ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ أن ﻫﺪف
اﻟﺴﺎ ﻠ ّﻴﺔ
اﻟﺘﳮﻴﺔ ﳣﺜّﻞ ﰲ "اﳊ ّﺪ ﻣﻦ اﺧ ﻼل اﻟﺘﻮازن ﰲ اﻟ ّﺘﳮﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻃﻖ ّ
وا ّ ا ﻠ ّﻴﺔ ﻣﻦ ﺣ ﺔ ،واﻟﻌﺎﲳﺔ و ﺑﻘ ّﺔ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺣ ﺔ أﺧﺮى" .3وﻣﻦ أ ّﱒ ﻣﺎ ﺟﺎء
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﻘﺴﻢ اﻟﺒﻼد إﱃ ﺳ ﺘّﺔ "أﻗﺎﻟﲓ ﳮﻮﻳﺔ" وا ﺪاث "أﻗﻄﺎب ﳮﻮﻳﺔ" 4
ّ
ّ ٕ
ﰲ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ا ّ ا ﻠ ّﻴﺔ .ﺑﻴﺪ أ ّن اﻟﻨﺘﺎﰀ ،ﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮازن ا ٕﻻﻗﻠﳰﻲ واﻟﻌﺪا ا ﺎﻟ ّﻴﺔ،
ﰷﻧﺖ ﳏﺪودة ﺟ ّﺪا ،ﺣ ﺚ ﱂ ﳣﻜّﻦ أﻳّﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ دا ﻠ ّﻴﺔ ﻣﻦ ﻻارﺗﻘﺎء ﳌﲀﻧﺔ "ﻗﻄﺐ
اﻟﱶوات وٕا ﺪاث دﻳﻨﺎﻣ ﻜ ﺔ
ﳮﻮي" ﻗﺎدر ﲆ ﺟﻠﺐ ا ٔاﻟ ﺸﻄﺔ اﻻٕﻧﺘﺎﺟ ّﺔ و ﻠﻖ َ
اﳋﺎﺻﺔ ﳓﻮ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ
ﳮﻴﺔ ٕاﻗﻠﳰﻴّﺔ .و ﲆ اﻟﻌﻜﺲ ﺗﻮ ّ ﺖ ﺟ ّﻞ ﻻاﺳ رات ّ
ٔ 1ا ّﳘﻬﺎ ﲆ اﻻٕﻃﻼق ﺗ اﻟﱵ ﻗﺎدﻫﺎ "ﻻاﲢﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﴘ ﻟﻠﺸﻐﻞ" ﻣ ﻞ اﻻٕﴐاب اﻟﻌﺎم ﰲ26
ﺟﺎﻧﻔﻲ  1978وا ّ ي اﺻﻄﺤﺒﺘﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﻛﱪى ﰲ ﺗﻮﺲ اﻟﻌﺎﲳﺔ وﺻﻔﺎﻗﺲ ،أو ﻣﺎ ُ ِﲰﻲ ب "أ ﺪاث
اﳋﱫ" ﰲ ﺟﺎﻧﻔﻲ  1984واﻟﻨّﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺰ دة ﰲ أﺳﻌﺎر اﳋﱫ و ﺪﻳﺪ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋ ّﻴﺔ ااﻟٔﺳﺎﺳ ّﻴﺔ ااﻟٔﺧﺮى.
وﻗﺪ وﻗﻊ ﳃﻌﻬﺎ ﺸﺪّة وﺳﻘﻂ ﻓﳱﺎ ﻋﴩات اﻟﻀّ ﺎ  ،ﻛﲈ ﺗﺒﻌﳤﺎ ﳏﺎﻛﲈت اﺳﺘ ﺎﺋ ّﻴﺔ ﺿ ّﺪ اﻟﻨّﻘﺎﺑ ّﻴﲔ
واﳌﻌﺎرﺿﲔ اﻟﺴ ﻴﺎﺳﻴﲔ.
 2ﺗُﻌﺘﱪ "ااﻟٔﻣ اﳌﺪ ﺮﻳّﺔ ﳤﻴﺌﺔ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ" ﰲ ﺗﻮﺲ أ ّﱒ و ﺋﻖ اﳤﻴﺌﺔ ّاﻟﱰاﺑ ّﻴﺔ وأ ﻼﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ ،ﲟﺎ
أﳖّ ﺎ ُﲢﺪّد اﻟﺘﻮ ّ ﺎت ااﻟٔﺳﺎﺳ ﻴّﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘّﳮﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد ،واﻟﱵ ﻳﻘﻊ ﲆ ﺿﻮﲛﺎ ٕا ﺪاد ﺑﻘ ّﺔ ا ّﻄﻄﺎت
وو ﺋﻖ اﻟ ﺴﻴﲑ ااﻟٔﺧﺮى.
 3اﻧﻈﺮ :ص 2ﻣﻦ
Direction Générale de l’Aménagement du Territoire (D.G.A.T). Schéma
National et Schémas régionaux d’Aménagement du Territoire et Atlas,
Tunis, Ministère de l’Equipement et de l’Habitat 1985.
 4ﻫﺬﻩ ااﻟٔﻗﺎﻟﲓ ﱔ :اﻟﺸﲈل اﻟﴩﰶ-اﻟﺸﲈل اﻟﻐﺮﰊ-اﻟﻮﺳﻂ اﻟﴩﰶ-اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻐﺮﰊ-اﳉﻨﻮب اﻟﴩﰶ-
اﳉﻨﻮب اﻟﻐﺮﰊ .ﻳﻌﳣﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﲓ ﲆ اﻟﻔﻮارق ﺑﲔ اﻟﺴﺎ ﻞ وا ّا ﻞ ﻣﻦ ﺣ ﺔ ،واﻟﺘﺒﺎ ﻦ ﰲ
اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌ ّﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﲈل ،اﻟﻮﺳﻂ واﳉﻨﻮب .أ ّﻣﺎ "ااﻟٔﻗﻄﺎب اﻟﺘﳮﻮﻳّﺔ" ﰲ ااﻟٔﻗﺎﻟﲓ ا ّا ﻠ ّﻴﺔ )ﻣﺪن
اﳋﺎﺻﺔ ّ
ﻟﻠﺘﻮﻃﻦ
ﻗﻔﺼﺔ واﻟﻘﴫﻦ وﺟ ﺪوﺑﺔ وا ﲀف وﺎﺑﺟﺔ( ،ﻓﻘﺪ ﰷن اﻟﻬﺪف ﻣﳯﺎ ﺟﻠﺐ ﻻاﺳ رات ّ
ﲠﺎ ﲜﻤ ﻣﻦ اﳊﻮاﻓﺰ اﳉﺒﺎﺋ ّﻴﺔ واﻟ ﺴﻬﻴﻼت ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺮوض ،ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎدرة ﲆ اﻻٕﺷﻌﺎع ﲆ أﻗﺎ ﳰﻬﺎ.
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اﻟﺴﺎ ﻠّﻴﺔ ،وﻛﺬ ا ٔاﻟﻣﺮ ﺎﺑﻟ ﺴﺒﺔ ٔاﻟﱒ ﻻاﺳ رات اﻟﻌﻤﻮﻣ ّﺔ )ﰲ اﻟﺴﻴﺎ ﺔ
واﻟﺼﻨﺎ ﺎت اﻟﻜﳰﻴﺎﺋ ّﻴﺔ ﻣ ﻼ(.
وﻟﱧ ﻃﻤﺢ "اﳌﺜﺎل اﳌﺪ ﺮي ﳤﻴﺌﺔ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺴﻨﺔ  "1985إﱃ ﲢﻘ ﻖ
ﻳﺘﻮﺻﻞ إﱃ ذ )رﰬ ﲻﻖ
اﻟﺘﻮازن ا ٕﻻﻗﻠﳰﻲ أو ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﺪا ا ﺎﻟ ّﻴﺔ دون أن ّ
ا ٔاﻟزﻣﺔ ﻻاﻗ ﺼﺎدﻳﺔ وﻻاﺟ ﻋﻴﺔ ﰲ ُﻣ ﺘﺼﻒ ﲦﺎﻧ ﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﴈ ،و ﺮاﺟﻊ دور
ا و ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟ ٕﻼﺻﻼح اﻟﻬﻴﳫﻲ واﻧﺪراج ﺗﻮﺲ ﰲ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﻮﳌﺔ وﺗﻮﻗ ﻌﻬﺎ ﻻﺗﻔﺎق
ﲨﺮﰾ ﻣﻊ اﻻٕﲢﺎد ا ٔاﻟوروﰊ( ،ﻓﺎ ّٕن ا ي ﺳ َﻴ ِﻠﻴ ِﻪ ،وﻫﻮ "اﳌﺜﺎل اﳌﺪ ﺮي ﳤﻴﺌﺔ
اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺴﻨﺔ  1"1996ﺳ ُﻴﻌﻠﻦ ﺑﻮﺿﻮح أ ّن اﻟﻼﻣﺴﺎواة ﻻاﺟ ﻋ ّﻴﺔ ا ﺎﻟﻴﺔ
و ﺪم اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ﻫﻮ "ﻣﻌﻄﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻻ ﺳ ﻞ إﱃ ٕا ﲀرﻩ أو إﱃ ٕازاﻟﺘﻪ
ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أ ّن ﻻاﳔﺮاط ﰲ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻳﻘ ﴤ ّاﻟﱰﻛﲒ ﲆ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ااﻟٔﻛﱶ
ﺣ ﻮﻳّﺔ اﻗ ﺼﺎدﻳّﺔ وﺮﻛّﺰا ّ
اﻟﺴﺎ ﻠﻴّﺔ،
ﻟﻠﺴﲀن ﺎﲠﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴّﺔ ،2وﱔ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ّ
وﺑﺼﻔﺔ ّﺎﺻﺔ اﳌﺪن اﻟﻜﱪى ﲠﺎ ،ﺣﺴﺐ ﳏﻮر ﳑﺘ ّﺪ ﻣﻦ ﺑﲋرت إﱃ ﺻﻔﺎﻗﺲ .ﱂ
ﻳﻘﱰح ﻫﺬا اﳌﺜﺎل أﻗﻠﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﺑﻞ ﻣﺎ أوﴅ ﺑﻪ ﻫﻮ ﻋﻜﺲ ا ٔاﻟﻗﻠﻤﺔ .3وﻗﺪ أدّت
 1اﻧﻈﺮ :اﻟﻜ ﺎب ااﻟٔول ،ص 6وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ:
Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire
(M.E.A.T). Schéma National d’Aménagement du Territoire. Rapports de
première et deuxième phase, Tunis, 1996.
 2ﲡﺪُ ر اﻻٕﺷﺎرة ﻫﻨﺎ إﱃ ا ّٔن ﻫﺬا اﳌﺜﺎل اﳌﺪ ﺮي ﺻﺪر ﺑﻌﺪ ﻋﴩ ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺳﺎﺑ ِﻘ ِﻪ ،وﱔ ﻓﱰة
ﻗﺼﲑة ﻻ ﺴﺘﻮﺟﺐ ﺎدة أﻛﱶ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺰﺋ ّﻴﺔ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻟﻜﻦ وﻗﻊ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﴐورة اﳒﺎز ﻣ ﺎل
ﳮﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪ ﺎﺑﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎﳌﻲ و ا ٕﻻﻗﻠﳰﻲ ا ي ﻳﺆﺮ ﲆ اﻟﺒﻼد :ﺗﻮﻗ ﻊ ﻋﻘﺪ ﴍاﻛﺔ ﻣﻊ ﻻاﲢﺎد ااﻟٔوروﰊ
) (1985ﻳﻘﴤ ﺮﻓﻊ ّ
ﰻ اﳊﻮاﺟﺰ اﶺﺮﻛ ّﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﰲ آﺟﺎل ﻗﺮﻳﺒﺔ ،ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺮ ﻣﺞ اﻻٕﺻﻼح
ّ
اﻟﻬﻴﳫﻲ ) (1986ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟ ّﻴﺔ ا وﻟﻴّﺔ ،وا ي ﻳﻘﴤ ّﺎﺻﺔ ﺎﺑﳊ ّﺪ ﻣﻦ ﺗﺪ ﻞ ا و
ﰪ ﺑﻌﺾ ﻗﻄﺎ ﺎت اﻻٕﻧﺘﺎج واﳊ ّﺪ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣ ّﺔ ،وﱔ ﻧﻔﺲ "اﻻٕﺻﻼ ﺎت" اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﻟﱵ
ﺣﺼﻠﺖ ﰲ ﺪﻳﺪ اﻟﺒ ان ﻣﻦ إﻓﺮﻳﻘ ﺎ وآﺳﻴﺎ وأﻣﺮﲀ اﻟﻼﺗﻴ ﺔ.
3 Belhedi A. Maillage administratif régional et régionalisation en Tunisie.
Continuité et rupture. Tunis, 2016.
https://www.researchgate.net/publication/316526678
26
20

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/dirassat/vol23/iss1/6

? ?? ????????????: ???????? ???????? ????????? ?? ????: ????? ????????-

ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ إﱃ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻼﻣﺴﺎواة ﻻاﺟ ﻋﻴّﺔ-ا ﺎﻟﻴّﺔ واﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ
اﻟﺴﺎ ﻠ ّﻴﺔ وا ّ ا ﻠ ّﻴﺔ1،ﻣﻦ ﺣ ﺔ ،وﺗﺪﻋﲓ دور ﺗﻮﺲ اﻟﻌﺎﲳﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﲟﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺘﺠﻬﲒات وﻻارﺗﺒﺎط ﺎﺑﻻﻗ ﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ .ﻟﻜﻦ ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ اﻻٕﺷﺎرة إﱃ أ ّن ﻣ ﺎل ا ﳤﻴﺌﺔ
ﻟﺴﻨﺔ ّ 1996
ﺧﻄﻂ ﻤﻮ ﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،2ﺗﻀ ّﻤﻨﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﲆ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ )ﻣﻮاﺻ ﲡﻬﲒ اﳌُﺪن ا ّ ا ﻠﻴّﺔ اﻟﱵ ﺻﻨّﻔﻬﺎ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل
ﰷﺳﱰاﺗﻴﺠ ّﻴﺔ ﻣ ﻞ ﺎﺑﺟﺔ ،ا ﲀف ،اﻟﻘﲑوان ،ﻗﻔﺼﺔ وﻗﺎ ﺲ( ،وﺗﻌﺪﻳﻼ ﲆ اﳌﺴﺘﻮى
ا ٕﻻﻗﻠﳰﻲ )و ﳣﺜّﻞ ﰲ ﳮﻴﺔ اﳌﺪُ ن اﻟﺼﻐﺮى اﶈﻴﻄﺔ ّ
ﲁ ﺎﴐة(؛ وﺗﻌﺪﻳﻼ ﲆ
اﳌﺴﺘﻮى اﳊﴬي )ﻻاﻫ م ﻋﻦ ﻗُﺮب ﲟﺸاﰻ ّ
ﰻ ﺎﴐة ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﻟﻨﻘﻞ
اﳊﴬي أو اﻟﺒ ﺌﺔ( .وﳝ ُﻜ ُﻨﺎ اﻟ ُﺒﻌﺪ ّاﻟﺰﻣﲏ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ اﻟﻘﻮل أ ّن إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﰷﻧﺖ ذات ﺟﺪوى ﳏﺪودة ﺟﺪّا ،ورﺑّﲈ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﳯﺎ ﺗﻮﺲ اﻟﻌﺎﲳﺔ أﻛﱶ ﻣﻦ
اﳌﻨﺎﻃﻖ ا ّ ا ﻠ ّﻴﺔ اﻟﱵ اﺳﳤﺪﻓﳤﺎ ﰲ ا ٔاﻟﺻﻞ ،إﱃ ّﺪ أ ّن اﻟﺘّﺒﺎ ﻦ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻲ اﳓﴪ
اﻟﻴﻮم ﺑﲔ ﻣ ﻠّ ٍﺚ) 3اﳋﺮﻳﻄﺔ ﺪد  (1ﻳﻀ ّﻢ ﺗﻮﺲ اﻟﻌﺎﲳﺔ وﺣﺰام اﳌﺪن اﻟﺼﻐﺮى
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﲠﺎ ،وﺑﻌﺾ اﳌﺪن اﻟﺴﺎ ﻠ ّﻴﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ،ﻣﻦ ﺑﲋرت ﺷﲈﻻ ﺣﱴ
ﺳﻮﺳﺔ ﺟ ﻮﺎﺑ ،و ﺴﺘ ﲏ اﳊﺎﴐة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد )ﺻﻔﺎﻗﺲ( اﻟﱵ ﻓﻘﺪت ﺟﺰ ًءا
اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻌﻤﺮاﱐ اﻟﻌﺸﻮاﰄ
ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرﲥﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴ ّﻴﺔ ﻧ ﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و ّ
واﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﻟﺒ ﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺘﺠﻬﲒات اﶺﺎﻋ ّﻴﺔ .ا ّٕن اﻟﱰﻛّﺰ ا ﺎﱄ ﻟ ٔ ﺸﻄﺔ و ّ
اﻟﺴﲀن
ﰲ اﳌﺜﻠّﺚ اﳌﺬﻛﻮر ﻣﺮ ُّد ُﻩ ﰲ ﳖﺎﻳﺔ ا ٔاﻟﻣﺮ ﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻻاﻧﻔ ﺎح ﲆ اﳋﺎرج واﻟﻌﻮﳌﺔ،
 1ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ ا ّٔن ّ
ﰻ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ اﻟﺴﺎ ﻠ ّﻴﺔ ﰷﻧﺖ ﳏﻈﻮﻇﺔ ،ﺑﻞ ﲆ اﻟﻌﻜﺲ ،ﺸﻬﺪ اﳌﺪن اﻟﻜﱪى
ﻓﳱﺎ اﻧ ﺸﺎر اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﻔﻮي وﺗﻮﺳﻊ ااﻟٔﺣ ﺎء اﻟﻔﻘﲑة ﺷﺪﻳﺪة ﻻاﻛﺘﻈﺎظ.
2ﺟﺎء ذ ﰲ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺎﺑﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﺴ ّﻴﺔ ﲢﺖ ﺴﻤﻴﺔ )(compensation
 3اﻗ ﺴﻨﺎ ﻣﺼﻠﺢ "اﳌﺜﻠّﺚ اﻟﺘﻨﺎﻓﴘ" ﻋﻦ:
Dlala H. « Logique d’interface et mondialisation : leviers du
métropolisation émergente de Tunis ». Mondialisation et changement
urbain. Centre de publication universitaire. Tunis, 2010. p22.
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ﻨﺘﻈ ِﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق أن ّ
وﻣﻦ اﳌ ُ َ
ﻮﺳﻄﻲ ﰲ
ﺗﺪﰪ ﻣﲀﻧ ُﺘ ُﻪ ﲆ اﳌﺴﺘﻮى ا ٔاﻟورو-ﻣ ّ
وﻇﺎﺋﻒ اﻻٕﻧﺘﺎج واﻟ ّﺘﻮزﻳﻊ .1وﰲ اﳌُﺤﺼ  ،ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل أ ّن اﻟﻼﻣﺴﺎواة ا ﺎﻟ ّﻴﺔ ﰲ
ﺗﻮﺲ ُﺗﱪز ﰲ ﻣﻘﺎﻳ ﺲ ﺟﻐﺮاﻓ ﺔ ُﻣﱰاﻛﺒﺔ و ُﻣ ﺪا  :ﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ ﺑﲔ
ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ اﻟﺴﺎ ﻠ ّﻴﺔ وا ّ ا ﻠ ّﻴﺔ ،ودا ﻞ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ اﻟﺴﺎ ﻠ ّﻴﺔ ذاﲥﺎ ،ﺑﲔ "اﳌﺜﻠّﺚ
وﺣﱴ دا ﻞ اﳌﺪن اﻟﻜﱪى ﺑﲔ ا ٔاﻟﺣ ﺎء اﻟﺸﻌﺒﻴّﺔ
اﻟﺘّﻨﺎﻓﴘ" وﺑﻘ ّﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎ ﻠﻴّﺔّ ،
اﻟﻔﻘﲑة واﻟُ ُﻤﻜ ّﻈﺔ ﲜﻤﻮع اﻟﻨّﺎز ﲔ ،اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ أو اﳌُﺸﺘﻐﻠﲔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﲑ اﳌُﻬﻴﲁ،
وﺑﻘ ّﺔ ا ﺎل اﳊﴬي .وﱂ ﺗﻨ َﻔ ِﺮد اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﺴ ّﻴﺔ ﲠﺬﻩ اﳋﻴﺎرات ،ﺑﻞ ﱔ ﻣﻦ
ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻌﻮﳌﺔ ،رﰬ اﺧ ﻼف اﻧﻌﲀﺳﺎﲥﺎ ﲆ اﻟﻌﺪا ا ﺎﻟ ّﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺒ ان.2

 (2010) Dlala H. 1ص 36
اﻟﺴ ّﲀن ﰲ اﳌﺪن اﻟﻜﱪى واﳊﻮاﴐ ﻫﻮ ﺻﲑورة ﰲ إﻃﺎر ﻻاﻗ ﺼﺎد اﳌ ُ َﻌ ْﻮﻟَ ِﻢ،
 2ا ّٕن ﺮﻛّﺰ ااﻟٔ ﺸﻄﺔ و ّ
أ ﺬت ،ﰲ أدﺑ ّﻴﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺎ ،ﺴﻤﻴﺔ ) (metropolization.ﺎﺑاﻟٔﳒﻠﲒﻳﺔ و)(métropolisation.
اﻟﺴﺎ ﲇ ﻟﻠﺤﻮاﴐ وااﻟٔ ﺸﻄﺔ
ﺎﺑﻟﻔﺮﺴ ﻴّﺔ وﻗُﻤﻨﺎ ﺑﱰﲨَ َﳤِ ﺎ ﲟﺼﻄﻠﺢ "اﳊ َْﻮ َﴐة"؛ أ ّﻣﺎ ﺻﲑورة اﻟﱰﻛّﺰ ّ
ﻓأ ﺬت ﺴﻤﻴﺔ ) (littoralization.ﺎﺑاﻟٔﳒﻠﲒﻳﺔ و) (littoralisation.ﺎﺑﻟﻔﺮﺴ ّﻴﺔ وﻗُﻤﻨﺎ ﺑﱰﲨَ َﳤِ ﺎ
"اﻟﺴ ْﻮ َ َ "
ﲟﺼﻄﻠﺢ ّ
28
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ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺪد  :1اﻟﺘﻘﺴﲓ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻲ ﻟﺴﻨﺔ  1985واﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت ا ﺎﻟ ّﻴﺔ اﳊﺎﻟ ّﻴﺔ
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اﻟﺼﺪﻓﺔ أن اﻧﺪﻟﻌﺖ اﻟﺜّﻮرة اﻟﺘّﻮﺴ ﻴّﺔ ﻣﻦ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ا ّ ا ﻠﻴّﺔ
ﻓﻠ ﺲ ﻣﻦ ﺎﺑب ّ
)اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻐﺮﰊ ّﺎﺻﺔ( ،و ﲆ وﺟﻪ اﻟ ّﺘ ﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺪن ﺻﻐﲑة أو ﻣ ﻮﺳﻄﺔ اﳊﺠﻢ
)ﺳﻴﺪي ﺑﻮزﻳﺪ-اﻟﻘﴫﻦ -اﳌﻜ ﺎﳼ-ﻣﲋل ﺑﻮز ن -و ﲑﻫﺎ( ﻗ ﻞ أن ﺗ ﻘﻞ إﱃ
اﳌﺪن اﻟﻜﱪىُ .1و َ
ﺤﺮﰷت اﻟﺸّ ﻌﺒ ّﻴﺔ
ﻳﻌﺘﱪ ﺷﻌﺎر "ﻻ ﻟﻠﳤّ ﻤ ﺶ" ا ّ ي ُرِﻓﻊ ﰲ ﺪﻳﺪ اﻟﺘّ ّ
ﰲ ﻗﺮى و ُﻣﺪن ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ا ّ ا ﻠﻴّﺔ دﻟﻴﻼ ﻗﺎﻃﻌﺎ ﲆ أ ّن ّ
ﺳﲀن ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ا ّ ا ﻠﻴّﺔ ا ّ ﻦ
اﻟﺴﺎ ﻠ ّﻴﺔ وﻣ ﺎﻃﻘﻬﻢ ا ّ ا ﻠ ّﻴﺔ ﳈﻈﻬﺮ ﻣﻦ
رﻓﻌﻮﻩ أﺻﺒﺤﻮا ﳣﺜّﻠﻮن اﻟ ّﺘﺒﺎ ﻦ ﺑﲔ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ّ
اﻟﺼﻔﺔ ،وﺎﺑﻟﺘّﺎﱄ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ا ّٕن رﻓﻊ ﻫﺬا
ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻼﻣﺴﺎواة وﺸﻌﺮون ﺑﻪ ﺑﺘ
ّ
اﻟﺸّ ﻌﺎر ﻫﻮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺎﺑﻟﻌﺪا ا ﺎﻟ ّﻴﺔ .2وﳑّﺎ ﻻ ّ
ﺷﻚ ﻓ ﻪ أ ّن ﺷﻌﺎر اﻟﻌﺪا ا ّ ي ُرﻓﻊ
أﺛﻨﺎء اﻟﺜّﻮرة ّﲨ َﻊ ﺣﻮ ّ
ﰻ اﻟﺘﻮﺴﻴﲔ رﰬ ﲤﺜّﻼﲥﻢ اﳌُﺨﺘﻠﻔﺔ  .ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮاﰣ
اﻟﻴﻮم أﻳﻀﺎ ،وﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻋﴩﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺜﻮرة ،أ ّن ﺗ ﻻاﺧ ﻼﻓﺎت ﺰداد ُﲻﻘﺎ ﻳﻮﻣﺎ
ﺑﻌﺪ ﻳﻮمّ ،ﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ أ ﺬ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺪا ﻣ ﺤﻰ ّﺎﺻﺎ ،ﺣ ﺚ ﺮى ﺑﻌﺾ اﳌُﻨﺎد ﻦ
ﲠﺎ وا ّ ﻦ ﻳﻌﺘﱪون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﲵﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﲑ ﺎد ﲆ ﻣﺪى ﻋﻘﻮد
ﳏﻮﻫﺎ ﺎﺑٕﺟﺮاءات ﻇﺮﻓ ﺔ ﻓﻘﻂ ،ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻘ ﴫ ا ٔاﻟﻣﺮ ﰲ
ُﻣﺴﱰﺳ  ،أﻧ ّﻪ ﻻ ﻳُﻤﻜﻦ ُ
ﻧﻈﺮﱒ ﲆ إﺟﺮاءات ﺗﺪارك) ،ﲟﺎ أ ّن اﻟﻼﻣﺴﺎواة اﻟﱵ ﰷﻧﻮا ﲵ ّﻴﳤﺎ ﱔ ﻣﺴأ
ُﻔﴪ
ﺳﻴﺎﺳ ّﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺪﻳﺪ اﳌﺴﺎﺋﻞ ا ٔاﻟﺧﺮى( .ا ّٕن ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌ ّﻴﺔ ﱔ اﻟّﱵ ﺗ ّ
ﺗﻮاﺻﻞ ﻻاﺿﻄﺮاﺎﺑت ﻻاﺟ ﻋ ّﻴﺔ وﻻاﺣ ﻘﺎن ﻻاﺟ ﻋﻲ ﰲ اﳉﻬﺎت ا اّ ﻠ ّﻴﺔ
وﺑﺼﻔﺔ ّﺎﺻﺔ ﰲ وﻻ ت ﺳﻴﺪي ﺑﻮزﻳﺪ واﻟﻘﴫﻦ وا ﲀف وﺗﻄﺎوﻦ وﺟ ﺪوﺑﺔ
ووﻻﻳﺔ ﻗﻔﺼﺔ وﺎﺑﳋﺼﻮص ﰲ اﳊﻮض اﳌﻨﺠﻤﻲ ﻣﳯﺎ ،واﻟّﱵ أدّت ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
اﳊﺎﻻت إﱃ ُﻣﺼﺎدﻣﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻣﻊ رﺟﺎل ا ٔاﻟﻣﻦ ،واﺳﳤﺪﻓﺖ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﻴﺎدﻳّﺔ ّ
اﶈﻠﻴّﺔ وﻃﺎﻟﺒﺖ أﺣ ﺎ ﺮﺣ ﻞ ُﻣﻤﺜّﻠﳱﺎ .ﳀﻼل ﺳﻨﺔ  ،2020وٕاﱃ ﺪود ﺷﻬﺮ ﻧﻮﳁﱪ
 1ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ داود )7.(2011
 2أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺼﻄﻠ ﺎت "ا ﳤّ ﻤ ﺶ" و"اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌُﻬ ّﻤﺸﺔ" و"اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﺮوﻣﺔ" ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠ ﺎت ااﻟٔﻛﱶ
ﺗﺪاوﻻ ﰲ ﻧﻘﺎﺷﺎت ا ﳣﻊ اﳌﺪﱐ واﳋُﻄﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴّﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺜ ّﻮرة.
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ﲢﺮﰷ اﺣ ﺎﺟ ّﺎ ) 9091ﺳﻨﺔ  ،2019و9365
ﻣﳯﺎّ ،ﰎ رﺻﺪُ أﻛﱶ ﻣﻦ ّ 7600
ﺳﻨﺔ  .1(2018ا ّٕن ُﻃﺮق اﻟ ّﺘﻌﺒﲑ ﻫﺬﻩ ﻟ ُﺸﲑ إﱃ ﺷﻌﻮر ﲻﻴﻖ ﺑﻌﺪم اﻟﻌﺪا ى
ّ
ﺳﲀن ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ا ّ ا ﻠ ّﻴﺔ ،ﻳُﱪز ﲤﺜ ُّﻠﻬﻢ ﻟﻠﺘّﻔﺎوت ا ٕﻻﻗﻠﳰﻲ ﰲ ﺗﻮﺲ.
 -2ﺗﻌ ّﻤﻖ اﻟﺼﺪوع ا ﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺲ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة
رﰬ ٔا ّن اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻮﺴﻴﺔ ﻗﺪ ٔادّت ﰲ د ﺴﻤﱪ  -2010ﺟﺎﻧﻔﻲ  2011إﱃ
ﺣﺮة وٕاﻗﺮار دﺳﺘﻮر
ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋ ﺲ زﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻦ ﻦ ﲇ ٕواﱃ ﺗﻨﻈﲓ اﻧﺘ ﺎﺎﺑت ّ
ﺟﺪﻳﺪ وﺗﻌﺰﺰ اﳊﺮ ت اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ،ﻓﺎ ّٕن اﻟﻌﴩﻳّﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﳤﺎ ٔاﻓﻀﺖ إﱃ ﺮاﺟﻊ ﰻّ اﳌﺆﴍات
ﻻاﻗ ﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻨﺎﱊ ﻻاﺣ ﻘﺎن ﻻاﺟ ﻋﻲ .ﻓﻔﻲ اﻟﺜﻠﺚ ا ٔاﻟول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ِّ ُ ،2020ﲭﻠﺖ
ﺴﺒﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﳮﻮ ﻻاﻗ ﺼﺎدي ُﻗﺪّ رت ب  ،%1.7وﺑﻌﺠﺰ ﻟﻠﻤﲒان اﻟﺘ ﺎري ﻗُ ّﺪ َر ﲝﻮاﱄ
 19.4ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر .وﺳﻨ ﺎول أن ﻧ ُّﺒﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة أ ّن اﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت واﻟﺼﺪوع
ﺗﻨﻮ ﺎ،
ا ﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ أدّت إﱃ اﻧﺪﻻع اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻮﺴﻴﺔ ﱂ ﺗﻀﻤ ﻞّ ،ﺑﻞ ازدادت ُﲻﻘﺎ و ّ
وﺳﻨﻌﳣﺪ ﰲ ذ ﲆ ﺑﻌﺾ اﳌ ُ ّ
ﺆﴍات ﻻاﻗ ﺼﺎدﻳﺔ وﻻاﺟ ﻋﻴﺔ.
ﻓ ﺎﻻﻋ د ﲆ " ُﻣ ّ
ﺆﴍ اﻟﺘﳮﻴﺔ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻴﺔ" ﻟﺴﻨﻮات  2012و ،2018ا ٔاﻟول
أﺻﺪرت ﺟﺰءﻩ ا ٔاﻟول وزارة اﻟﺘﳮﻴﺔ اﶈﻠ ّﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،واﻋﳣﺪ ا ﺴﺎﺑُ ُﻪ ﲆ17
ُﻣ ّﻐﲑة ،2واﻟﺜﺎﱐ ُﻣﺴ ﳣ ّﺪ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﺣﻮل "اﺧ ﻼل اﻟﺘﻮازن ا ٕﻻﻗﻠﳰﻲ واﻟﺘﻔﺎوت
ﻻاﺟ ﻋﻲ ﰲ ﺗﻮﺲ" ،3ورﰬ ﻻاﺧ ﻼف اﻟﻄﻔ ﻒ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌ ُ ّ
ﺘﻐﲑات اﳌُﻌﳣًﺪة ﰲ
 1ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت "اﳌﺮﺻﺪ اﻟﺘﻮﴘ ﻟﻠﺤﻘﻮق ﻻاﻗ ﺼﺎدﻳﺔ وﻻاﺟ ﻋﻴﺔ" ،ﻣ ﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘ ّ ﲑ
ﺣﻜﻮﻣ ﺔ .أﻧﻈﺮhttps://ftdes.net/ar
ّ ُ 2ﲰﻲ ب ) (Indicateur de développement régionalاﻧﻈﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌ ُ ّ
ﺘﻐﲑات ﰲ :
http://cgdr.nat.tn/upload/files/13.pdf
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﻳﺪرﺶ ارﺮت ﺷ ﻔ ﻮﻧﻎ ) ،(Friedrich Erbert Stiftungﻋﻨﻮان ا راﺳﺔ:
ّ 3
)(Déséquilibres régionaux et inégalités sociales en Tunisie
أﻧﻈﺮhttp://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunisien/14418.pdf:
31
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اﻟﺼﺪع ا ﺎﱄ ﺑﲔ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ اﻟﺴﺎ ﻠﻴّﺔ وا ّ ا ﻠﻴّﺔ ﺑﲔ
ﳇﺘﺎ ا راﺳﺘﲔ ،ﻳﺘّﻀﺢ ﺗﻌ ّﻤﻖ ّ
ﻳﱪز ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
 2012و ،2018ﻛﲈ ُ
ﺟﺪول ﺪد  :1ﺗﻄﻮر ّ
ﻣﺆﴍ اﻟﺘﳮﻴﺔ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺲ ﺑﲔ  2012و2018
اﻟﺸﲈل
اﻟﻐﺮﰊ
0.36 2012
0.26 2018

اﻟﺸﲈل
اﻟﴩﰶ
0.60
0.63

اﻟﻮﺳﻂ
اﻟﻐﺮﰊ
0.26
0.25

اﻟﻮﺳﻂ
اﻟﴩﰶ
0.56
0.60

اﳉﻨﻮب
اﻟﻐﺮﰊ
0.47
0.44

اﳉﻨﻮب
اﻟﴩﰶ
0.52
0.37

اﳌﺼﺪر :ﺗﻠﺨﻴﺺ ﴯﴢ ﻣﻦ اﻟﻮ ﺋﻖ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻬﻮاﻣﺶ  39و40

ﺗﻄﻮرا إﳚﺎﺑ ّﻴﺎ
ﻳﺘّ ُ
ﻀﺢ أ ّن أ ﲆ اﳌﺆﴍات ﺗﻮﺟﺪ ﰲ أﻗﺎﻟﲓ ﺳﺎ ﻠﻴﺔ ،وﲭّﻠﺖ ّ
ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﺬﻛﻮرة ،وﺑﺼﻔﺔ ّﺎﺻﺔ إﻗﻠﲓ اﻟﺸﲈل اﻟﴩﰶ ا ي ﻳﻀُ ّﻢ ﺎﺑﳋﺼﻮص
اﻟﻌﺎﲳﺔ واﻟﻮﻃﻦ اﻟﻘ ﲇ و ﺔ ﺑﲋرت ،واﻟﻮﺳﻂ اﻟﴩﰶ ا ّ ي ﻳﻀ ّﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺎﺻﺔ
ﺻﻔﺎﻗﺲ ،ﺳﻮﺳﺔ واﳌ ﺴﺘﲑ .أ ّﻣﺎ اﳉﻨﻮب اﻟﴩﰶ ،وﺎﺑﻟﺮﰬ ﻣﻦ اﻧ ﺋﻪ إﱃ ﺗﻮﺲ
ﺴﻤﺢ
اﻟﺴﺎ ﻠﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﲭّﻞ ُﻣﺆﴍ اﻟﺘﳮﻴﺔ ﻓ ﻪ ﺮا ُﺟﻌﺎ ﻫﺎ ّﻣﺎ ٔاﻟﺳﺒﺎب ﺪﻳﺪة ﻻ ُ
ا ﺎل ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﳯﺎ ﺮاﺟﻊ اﻟ ﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎ ﰲ ﺔ ﺟﺮﺑﺔ-
ﺟﺮﺟ ﺲ و ﺮاﺟﻊ ﺸﺎط ا ﻤﻊ اﻟﻜﳰﻴﺎﰄ ﺑﻘﺎ ﺲ و ﻠﻖ اﳊﺪود اﻟﺘﻮﺴﻴﺔ اﻟﻠﻴ ﺔ
ﻟﻔﱰات ﻣ ﻌﺪّدة .أ ّﻣﺎ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ اﻟﻐﺮﺑ ّﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﲭّﻠﺖ ﳇُّﻬﺎ ﺮاﺟﻌﺎ ﰲ ُﻣ ّ
ﺆﴍ اﻟﺘﳮﻴﺔ
ﺟﺮاء ﺮاﺟﻊ ﻻاﺳ ر ا ا ﲇ واﳋﺎر وﺿﻌﻒ اﻟﺒ ﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺗﻘﺎ ُد ِﻣﻬﺎ
ا ٕﻻﻗﻠﳰ ّﻴﺔ ّ
وأزﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ .ﻟﻜﻦ ،ﺎﺑﳌُﻘﺎﺑﻞ ،إذا ﺗﻌ ّﻤﻘ ﺎ ﰲ دراﺳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑﻌﺾ
اﳌ ُ ّ
ﺘﻐﲑات اﳌُﻌﳣﺪة ﰲ ا راﺳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ) ّﺎﺻﺔ ﻣﳯﺎ اﳌُﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺎﺑﻟ ﺸﻐﻴﻞ واﻟﺒ ﺔ
ﺳﻴﱪ ُز ﻟﻨﺎ ﺻﺪع
اﻟﺘﺤﺘ ّﻴﺔ وﻻاﺳ ر واﳌﻌﻄﻴﺎت ا ﳝﻮﻏﺮاﻓ ﺔ( ﰲ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ا ا ﻠ ّﻴﺔُ ،
ﳎﺎﱄ آﺧﺮ دا ﻠﻬﺎ ،ﺑﲔ اﳌﻌﳣﺪ ت اﳊﺪودﻳّﺔ وﺑﻘ ﺔ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ا ا ﻠ ّﻴﺔ اﳌُﻨﳣﻴﺔ ﻟﻬﺎ،
ﺣ ﺚ ُﺴ ّ ﻞ ﺗ اﳌﻌﳣﺪ ت أ ﲆ ِﺴﺐ اﻟﺒﻄﺎ وأ ﲆ ّ
ﻣﺆﴍات اﻟﻔﻘﺮ ﲆ
ﻣُﺴﺘﻮى ﰷﻣﻞ اﻟﺒﻼد.
32
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ﺗﻄﻮر " ُﻣ ّ
ﺆﴍ اﻟﻔﻘﺮ" 1وﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎ  .ﻓﻌﲆ
وﺗﺘأﻛّﺪُ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﻼل ّ
ﻣُﺴﺘﻮى ﰷﻣﻞ اﻟﺒﻼد ،ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﴍ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ  %15.2ﺳﻨﺔ  2010إﱃ %24
ﺳﻨﺔ  ،2019وﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎ ﻣﻦ  %13ﺳﻨﺔ  2010إﱃ  %15.3ﺳﻨﺔ  .2019وﰲ
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺎﺑﻟﻮﺿﻊ اﻟﻴﻮم ،ﻻ ﺰال اﻟﻔﺎرق ﺷﺎﺳﻌﺎ ﺑﲔ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ،ﻛﲈ ﻳﱪزﻩ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
ﺟﺪول ﺪد  :2ﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ﰲ ﺗﻮﺲ
ﺳﻨﺔ .2019
اﻟﻮﺳﻂ
اﻟﻐﺮﰊ
30.8
17.5

اﻟﺸﲈل اﻟﻐﺮﰊ اﻟﺸﲈل
اﻟﴩﰶ
ّ
*11.6
ﻣﺆﴍ اﻟﻔﻘﺮ 28.2
*11.6
ﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎ 20.3

اﻟﻮﺳﻂ
اﻟﴩﰶ
11.5
10.2

اﳉﻨﻮب
اﻟﻐﺮﰊ
*15.2
*24.8

اﳉﻨﻮب
اﻟﴩﰶ
*18.6
*22.2

اﳌﺼﺪر :اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟ ٕﻼﺣﺼﺎء .ﺗﻮﺲ*.أرﻗﺎم 2018

ﻛﲈ ﻳﺪ ّل ّ
"اﳌﺆﴍ اﻟﻌﺎم ﳌﻨﺎخ ا ٔاﻟﻋﲈل" 2ا ي ﻳﻌﳣﺪُ ُﻩ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﺮؤﺳﺎء
اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺘﻮﺲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺆﴍات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔّ ،
وﻣﺆﴍ "اﻟﺮﻓﺎﻫﺔ واﻟﺸﻐﻞ"
 1اﻋﳣﺪ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟ ٕﻼﺣﺼﺎء ﰲ ﻣﳯﺠﻴﺔ ا ﺴﺎب ﻫﺬا ّ
اﳌﺆﴍ ) (Indice de pauvretéﲆ
ﻗﺎ ﺪة ﺑﻴﺎ ت اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﲀن واﻟﺴﻜﲎ ﻟﺴﻨﺔ  ،2014واﳌﺴﺢ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل اﻻٕﻧﻔﺎق
وﻻاﺳﳤﻼك وﻣﺴﺘﻮى ﺶ ااﻟُٔﴎ .وﺗُﻌﺘﱪ ااﻟٔﴎة ﻓﻘﲑة إذا ﰷن ﻣُﺴﺘﻮى ﺸﻬﺎ أدﱏ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى
ﺳﲀن اﻟﺒﻼد ،ﻧﻔﻘﺎت ّﱪ ﻋﳯﺎ ﲟﺼﻄﻠﺢ "ﺳ ّ
ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻳﻘﻊ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻼل ﻧﻔﻘﺎت ﻋ ّﻴﻨﺔ ﻣﺮﺟﻌ ّﻴﺔ ﻣﻦ ّ
رﺑّﺔ اﻟﺒ ﺖ" )(le couffin de la ménagère
 2أﺻﺪرﻩ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﺮؤﺳﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺘﻮﺲ) ،وﻫﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﲥﺪف ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺎﺟ ﺎت رﺟﺎل
ااﻟٔﻋﲈل( ،ﲷﻦ دراﺳﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻋﳣﺪت ﻣ ّﻐﲑات ﺪﻳﺪة ،ﻣﳯﺎ ﻣﺎ أﺳﲈ ُﻩ :اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳊﻮﳈﺔ ،اﻟﺒ ﺔ
ااﻟٔﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻌﻤﲑ ،اﻟﺼ ﺔ ،اﻟﺘﻌﻠﲓ واﻟﻜﻔﺎءات ،اﻋ د ﺗﻘ ﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﳉﺪﻳﺪة ،ﻻاﻧﺪﻣﺎج اﳌﺎﱄ،
ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ ،ﺣﺮﻛﻴﺔ ااﻟٔﻋﲈل وﻻاﺑﺘﲀر ،وأﺳﲈ ُﻩ.(Indice général du climat des affaires) :
راﺟﻊhttps://www.iace.tn/indice-de-climat-des-affaires-t4-2018 :
33
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ا ي اﻋ ُﺘ ِﻤﺪ ﻣﻦ ِﻗ ﻞ اﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﳮﻴﺔ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻴﺔ ،1ﲆ اﻟﺘﺒﺎ ﻦ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑﲔ
ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ،ﻛﲈ ّ
ﻳﻮﲵﻪ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
اﳌﺆﴍ اﻟﻌﺎم ﳌﻨﺎخ ا ٔاﻟﻋﲈل ّ
ﺟﺪول ﺪد ّ :3
وﻣﺆﴍ اﻟﺮﻓﺎﻫﺔ واﻟﺸﻐﻞ ﰲ ﺗﻮﺲ
)(2018
اﻟﺸﲈل
اﻟﻐﺮﰊ

اﻟﺸﲈل
اﻟﴩﰶ

اﻟﻮﺳﻂ
اﻟﻐﺮﰊ

اﻟﻮﺳﻂ
اﻟﴩﰶ

اﳉﻨﻮب
اﻟﻐﺮﰊ

اﳉﻨﻮب
اﻟﴩﰶ

اﳌﺆﴍ اﻟﻌﺎم
ﳌﻨﺎخ ا ٔاﻟﻋﲈل

2.76

3.35

2.66

3.75

1.95

3.17

ﻣﺆﴍ اﻟﺮﻓﺎﻫﺔ
واﻟﺸﻐﻞ

0.34

0.68

0.29

0.68

0.44

0.54

اﳌﺼﺪر :ﺗﻠﺨﻴﺺ ﴯﴢ ﻣﻦ اﻟﻮ ﺋﻖ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻬﻮاﻣﺶ  42و43

ﻳﺘّﻀﺢ ﻣﻦ ﻼل اﳉﺪول أن ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ اﻟﻐﺮﺑﻴّﺔ ﺴ ِ ّ ُﻞ أدﱏ اﻟ ِ ّﺴﺐ ﰲ
اﳌ ُ ّ
ﺆﴍ ﻦ ،ﺑﻞ أ ّن وﻻ ت إﻗﻠﲓ اﳉﻨﻮب اﻟﻐﺮﰊ اﻟﺜّﻼث ،ﻣ ﻼ ،ﺴ ِ ّ ُﻞ أدﱏ
ِ َﺴﺐ ّ
اﳌﺆﴍ اﻟﻌﺎم ﳌﻨﺎخ ا ٔاﻟﻋﲈل ﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﰷﻣﻞ اﻟﺒﻼد ) 2.12ﰲ ﻗﻔﺼﺔ،
 2.04ﰲ ﺗﻮزر و 1.70ﰲ ﻗ ّﲇ( ،و ُﺴ ّ ُﻞ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻐﺮﰊ أدﱏ ِ َﺴﺐ ّ
ﻣﺆﴍ
اﻟﺮﻓﺎﻫﺔ واﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻗﺎﻟﲓ اﻟﺒﻼد ،وﺴ ِ ّ ُﻞ وﻻﻳﺔ اﻟﻘﴫﻦ اﳌﻨﳣﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻻٕﻗﻠﲓ
أدﱏ ﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا ّ
اﳌﺆﴍ ﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﰷﻣﻞ اﻟﻮﻻ ت.
 1اﻋﳣﺪ ا ﺴﺎب ﻫﺬا ّ
اﳌﺆﴍ ﲆ ﺳ ﺘّﺔ ُﻣ ّﻐﲑات ﱔ )ﺣﺴﺐ اﻟﻮﻻ ت( :ﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎ  ،ﺴﺒﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ل 1000ﺳﺎﻛﻦ ،ﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ ،ﺴﺒﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺸﺒﻜﺔ اﳌﺎء اﻟﺼﺎﱀ
ّ
ﻟﻠﴩاب ،ﺴﺒﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺸﺒﻜﺔ ﺗﻄﻬﲑ اﳌﻴﺎﻩ و ﺪد اﻟﺴﻴﺎرات ل 1000ﺳﺎﻛﻦ .أﻧﻈﺮ:
http://cgdr.nat.tn/upload/files/13.pdf
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ﻓﻠ ﺲ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎ  ،أن ﺗ ﺴﻊ رﻗﻌﺔ ﻻاﺣ ﺎﺟﺎت ﻻاﺟ ﻋﻴﺔ
وﻻاﻋﺘﺼﺎﻣﺎت ﰲ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ا ا ﻠ ّﻴﺔ ،واﳌﺘﺒﻮ ﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﲀد ﻜﻮن ﻳﻮﻣ ّﺔ ،ﻣ ﺬ
ﻋﴩﻳّﺔ ﰷﻣ  ،ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ اﻟﻄﺮﻗﺎت وﺗﻮﻗ ﻒ اﻻٕﻧﺘﺎج ﰲ اﳌﺼﺎﻧﻊ واﳌﻨﺎﰖ وﺗﻮﻗ ﻒ اﻟﻌﻤﻞ
ﺎﺑﻻٕدارات اﻟﻌﻤﻮﻣ ﺔ ،ﲟﺴﺎﻧﺪة ﺧﻔ ّﺔ أو ُﻣﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ ﻣ ﻈﲈت أو ﻧﻘﺎﺎﺑت ٔاو أﺣﺰاب
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،وأن ﺗﺘﻌ ّﻤﻖ أزﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ ا و اﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ وﻫﻴاﳇﻬﺎ ﰲ اﳉﻬﺎت ،وﴍاﰁ
ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ ّ
ﺳﲀن اﳌﻨﺎﻃﻖ ا ا ﻠ ّﻴﺔ .وﺗأﰐ وﻻﻳﺔ ﺳﻴﺪي ﺑﻮزﻳﺪ ﻣ ﻼ )واﻟﱵ ﺷﻬﺪت
اﻧﻄﻼق اﻟﴩارة ا ٔاﻟوﱃ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺘﻮﺴﻴﺔ ﰲ  17د ﺴﻤﱪ  (2010ﰲ اﳌﺮاﺗﺐ
ا ٔاﻟوﱄ ﰲ ﺪد ﻻاﺣ ﺎﺟﺎت ﻻاﺟ ﻋﻴﺔ .ﻛﲈ ﺎﺑت ﻣﻦ اﻟﻮاﰣ أ ّن ا و اﻟﺘﻮﺴ ّﻴﺔ،
ﺗﻮز ُﻪ
ﺑﻌﺪ ﻋﴩ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة وﻣﺎ ﺗﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻗ ﺼﺎدﻳﺔ ،ﻟ ﺲ ﳞﺎ ﻣﺎ ّ
ﻻٕﻧﺼﺎف ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ا ا ﻠ ّﻴﺔ ،ﲆ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺗ ّﺪﻋﻴﻪ ﺑﻌﺾ ا ٔاﻟﺣﺰاب أو اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺸّ ﻌﺒﻮﻳّﺔ .ﻓﻠﱧ ﰷﻧﺖ اﳌَﻄﺎ ِﻟ ُﺐ ﻻاﺟ ﻋﻴﺔ ﰲ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ا ا ﻠﻴﺔ ﰲ ﺎﻟﺐ
ا ٔاﻟﺣ ﺎن ﻣﴩو ﺔ ﰲ اﳌُﻄﻠﻖ ،ﻓ ٕﺎﻧ ّﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﲆ أﻳّﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻠﺒ ﳤﺎ ،اﻋﺘﺒﺎرا
ﻟﻠﻮﺿﻊ اﳌﺎﱄ وﻻاﻗ ﺼﺎدي ﻟﻠﺒﻼد .وﰲ ﻏﻴﺎب ﻫﻴاﰻ دﳝﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ ُﻣ ﺘﺨﺒﺔ ﺗُﻤﺜّﻞ
ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ،وﻜﻮن ﻗﺎدرة ﲆ ﺗﻘﺪﱘ ﻠﻮل ﲻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴأ اﻟﺘﳮﻮﻳﺔ ﰲ اﻻٕﻗﻠﲓ ،وﻗﻊ
اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻬﺎ ﱪ اﳌﳯﺠ ّﻴﺔ اﻟ ﺸﺎرﻛ ّﻴﺔ ،أﺻﺒﺢ ا ﺎل ﻓﺴﻴ ﺎ ﻟﻈﻬﻮر "ﺗ ﺴﻴﻘ ﺎت"
ّ
ّﻧﺼ ﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ُﻣﻔﺎوﺿﺎ ﻣﻊ ا و وﻫﻴاﳇﻬﺎ ﺎﺑﰟ ﶍﻮ ﺎت ّﻧﻈﻤﺖ ٕاﴐاﺎﺑ أو أ ﻠﻘﺖ
ﻃﺮﻳﻘﺎ ،وﱔ ﶍﻮ ﺎت ﻻ ﺗﻐﻴﺐ ﻋﳯﺎ ﰲ ﺎﻟﺐ ا ٔاﻟﺣ ﺎن اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻘ ﻠ ّﻴﺔ واﻟﻌﺮوﺷ ﻴّﺔ
إذ ﺗُﻘ ّﺪ ُم ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ اﶈﻠ ّﻴﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ ﲆ ﻣﺼﺎﱀ ﰷﻣﻞ اﻻٕﻗﻠﲓ أو ﻣﺼﺎﱀ ا ﻤﻮ ﺔ
ﺣﱴ دا ﻞ
اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ اﻟﱵ ﺮ ﺎﻫﺎ ا و  .وﲟﺎ أ ّن ﺗ "اﻟﺘ ﺴﻴﻘ ﺎت" ﻻ ﲡﺪ إﺟﲈ ﺎ ّ
ﺗﺘﺤﺮك ﻓﳱﺎ ،ﺳﻮاء ﺗﻌﻠّﻖ ا ٔاﻟﻣﺮ ﳣﺜﻴﻠﻴّﳤﺎ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲻﻠﻬﺎ ،ﻓﻠﻘﺪ ﺎن
ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ اﻟﱵ ّ
اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﻋﺘﻘﺎد ٕﻻ ﺎدة اﻟﻨّﻈﺮ ﰲ اﻟﺘﻘﺴﲓ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻲ ﻟﻠﱰاب اﻟﺘﻮﴘ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺗُﻨﺼﻒ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ا ا ﻠ ّﻴﺔ ،وﺗﻔﻌﻴﻞ ا ﺳﺘﻮر ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺎﺑﻧﺘ ﺎب اﻟﻬﻴاﰻ اﳌﻤﺜّ
ﻟ ٕﻼﻗﻠﲓ دﳝﻘﺮاﻃ ّﻴﺎ ،رﰬ وﻋﻴِﻨﺎ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﻣ ﻈﻮﻣﺔ ُﺣﲂ ذات ﺻﺒﻐﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳّﺔ
ﻌﲔ ﻓﳱﺎ
ُﻣﻔﺮﻃﺔ ﺳﺎدت ﰲ ﺗﻮﺲ ﻣ ﺬ ﻻاﺳﺘﻘﻼل ،واﻟﱵ ) ﲆ ﺳ ﻞ اﳌﺜﺎل( ،ﻳُ َّ ُ
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اﻟﻮﻻّة ﻣﻦ ِﻗ ﻞ رﺋ ﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،وﻳُﻌﺘَ َﱪون ُﻣﻤﺜّﻠﲔ ﻟ و )وﻟﺮﺋ ﺴﻬﺎ( ﰲ اﳉﻬﺔ.
ﻓﺎ ٔاﻟﻗﻠﻤﺔ ﺎﺑﺗﺖ اﻟﻴﻮم ﴐورة اﻗ ﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳ ّﻴﺔ :اﻗ ﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﳮﻴﺔ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻴﺔ ،وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘ ﺪﻳﺪ أدوار ّ
ﰻ ﻣﻦ ا و واﻟﻔﺎ ﻠﲔ اﶈﻠّﻴﲔ.
 -3اﻟ ّﺘﻘﺴﲓ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻲ واﻻٕﻧﺼﺎف ا ﺎﱄ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة
ﳚﺪُ ر اﻟﺘّﺬﻛﲑ ﻫﻨﺎ أ ّوﻻ إﱃ أ ّن ا ﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﴘ ا ي اﻧ ﻖ ﻋﻦ ا ﻠﺲ
اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺘأﺳ ﴘ ﰲ ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،2014أ ّﻗﺮ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣ ﻪ ﻣ ﺪأ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
و ﻠﻖ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ،ﲆ أن ﺗُﺪ ﺮﻫﺎ ﳎﺎﻟﺲ ﻣ ﺘﺨﺒﺔ ،1ﻛﲈ ﻣ ﺤﻬﺎ ا ﺳﺘﻮر اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻻاﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻻٕدارﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ...ﻛﲈ أ ّﻗﺮ ا ﺳﺘﻮر أﻳﻀﺎ ﻣ ﺪأ ا ﳣﻴﲒ
اﻻٕﳚﺎﰊ "ﻟﺘﺤﻘ ﻖ اﻟﻌﺪا ﻻاﺟ ﻋﻴﺔ واﻟﺘﳮﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﳉﻬﺎت".2
و ﻧﻴﺎ إﱃ أ ّن اﻟﻘﺎﻧﻮن ا ٔاﻟﺳﺎﳼ اﳌُﺘﻌﻠّﻖ ﺎﺑﶺﺎ ﺎت اﶈﻠ ّﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺲ ) ،(2018ﻳُ ِﻘ ُّﺮ
ﺑأ ّن اﻻٕﻗﻠﲓ "ﻳُﲈرس اﻟﺼﻼﺣ ﺎت اﻟﺘﳮﻮﻳّﺔ ذات اﻟ ُﺒﻌﺪ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻲ وﺴﻬﺮ ﲆ وﺿﻊ
ﺨﻄﻄﺎت و ُﻣ ﺎﺑﻌﺔ ا راﺳﺎت واﻟﺘﻨﻔ ﺬ واﻟﺘ ﺴﻴﻖ واﳌﺮاﻗ ﺔ"3
اﳌ ُ ّ
ﺗﻌﳣﺪ ا ﳤّ ﻴﺌﺔ اﻟﱰاﺑﻴﺔ ﲆ ﺗﻘﺴﲓ ا ﺎل اﻟﱰاﰊ إﱃ "أﻗﺎﻟﲓ") ،(régionsﻜﻮن
اﻟﻘﺎ ﺪة اﻟﱰاﺑﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﳮﻮﻳّﺔ .ودون اﳋﻮض ﰲ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﺘﻌﺪّدة
ﳌﺼﻄﻠﺢ اﻻٕﻗﻠﲓ ،ورﰬ إﻗﺮار ﺑأ ّن ا ٔاﻟﻗﻠﻤﺔ ﱔ وﺳﻴ ﻟﻠﺘﳮﻴﺔ وﻟ ﺴﺖ ﺎ ﳤﺎ،
واﻋﺘﺒﺎرا ٔاﻟ ّن دﺳﺘﻮر ﺳﻨﺔ 2014ﻓ ﺢ ا ٔاﻟﺑﻮاب ﳌﺸﺎرﻳﻊ أﻗﻠﻤﺔ ،ﳝﻜﻦ أن ﻧﻄﺮح
اﻟ ﺴﺎؤل اﻟﺘّﺎﱄ :ﻣﺎ ﱔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟّﱵ ﳝﻜﻦ اﻋ دُﻫﺎ ﻟﺘﻘﺴﲓ ٕاﻗﻠﳰﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼد
1
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑ ت و ﺎت وأﻗﺎﻟﲓّ ،
ﻳﻐﻄﻲ ّ
ﰻ ﺻﻨﻒ ﻣﳯﺎ
ّ
"ﺗﺘﺠﺴﺪ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﺟﲈ ﺎت ﳏﻠ ّﻴﺔ ّ
ﺣﺮا،
ﰷﻣﻞ ﺮاب اﶺﻬﻮرﻳّﺔ ،وﻓﻖ ﺗﻘﺴﲓ ﻳﻀﺒﻄ ُﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮنُ ...ﺗ ُ
ﺨﺐ ا ﺎﻟﺲ اﻟﺒ ﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳّﺔ اﻧﺘ ﺎﺎﺑ ﺎ ّﻣﺎّ ،
ﺨﺐ ﳎﺎﻟﺲ ااﻟٔﻗﺎﻟﲓ ﻣﻦ ِﻗ ﻞِ أﻋﻀﺎء ا ﺎﻟﺲ اﻟﺒ ﻳّﺔ واﳉﻬﻮﻳّﺔ.
ُﻣ ﺎﴍا ،ﴎ ّ  ،ﺰﳞﺎ وﺷﻔّﺎﻓﺎُ .ﺗ ُ
"ا ﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﴘ ،اﻟﻔﺼﻞ  131وﻣﺎ ﺑﻌﺪ ُﻩ.
 2اﻟﻔﺼﻞ  12ﻣﻦ ا ﺳﺘﻮر.
 3اﻟﻘﺎﻧﻮن ااﻟٔﺳﺎﳼ ﺪد  29ﻟﺴﻨﺔ  2018واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﶺﺎ ﺎت اﶈﻠﻴﺔ.
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اﻟﺘّﻮﺴ ﻴّﺔ ﳛﻘﻖ ﻧﻮ ﺎ ﻣﻦ اﻻٕﻧﺼﺎف ا ﺎﱄ ﻟﻔﺎﺋﺪة ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ا ّ ا ﻠﻴّﺔ؟ ﳚﺐ أن ﺴ ﺪ
ﻣﻌﺎﻳﲑ ا ٔاﻟﻗﻠﻤﺔ وﲢﺪﻳﺪَ ﺪد ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ وﻋﻮاﲳﻬﺎ إﱃ رؤﻳﺔ ﲢ ّﻘﻖ اﻻٕﻧﺼﺎف اﻟﱰاﰊ .ﻣﻦ
اﻟﻨّﺎﺣ ﺔ اﻟﻨّﻈﺮﻳّﺔ ،ﻻ ﺑ ّﺪ أن ُﺴﺒﻖ ّ
ﰻ ﺗﻘﺴﲓ ٕاﻗﻠﳰﻲ ﺑ ﺸﺨﻴﺺ دﻗ ﻖ وﺷﺎﻣﻞ
ﻟﻠﻤ ﺎل ّاﻟﱰاﰊ ﲟُﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﴏﻩ ،ا ّﻟﻄﺒﻴﻌ ّﻴﺔ واﻟ ﴩﻳّﺔ وﺗﻔﺎ ُﻼﲥﺎ ،وﺗﻘ ﲓ ﳌﺎ ﻳُ ُ ُﻪ
ذ ا ﺎل ﻣﻦ ﻣﺰا ﻳُﻤﻜﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘ ﻖ اﻻٕﻧﺼﺎف ا ﺎﱄ ،وﻣﻦ ﺿﻐﻮﻃﺎت ﻻ
ﺗﻮزﻋﻬﺎ ا ﺎﱄ ،ﻻﺳﺘ ﺎط اﳊﻠﻮل
ﺑ ّﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﳤﺎ و ﺮﺗ ﳢﺎ ﺣﺴﺐ أﺻﻨﺎﻓﻬﺎ ووزﳖِ ﺎ و ُّ
اﳌﻼﲚﺔ ﻟﻬﺎ .ﰲ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ اﻟﻔﻘﲑة اﻟﱵ ﱂ ّ
ﺗﺘﻮﻃﻦ ﻓﳱﺎ ﻻاﺳ رات اﳌُﻨﺘِ ﺔ ،ﺗﺘﻌ ّﺪد
اﻟﻌﻮاﺋﻖ وﺗﱰاﰼ ﺳﻠﺒ ّﻴﺎﲥﺎ :ارﺗﻔﺎع ِﺴﺐ اﻟﺒﻄﺎ  ،اﻟﲋوحّ ،
ﺗﺪﱐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌ ﺶ،
اﳋﺎﺻﺔ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ اﻟﻔﻘﲑة ﺴ ﺐ ﺿُ ﻌﻒ
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺒﻠﻮغ ...وﺗﺘﺠﻨّﺐ ﻻاﺳ رات ّ
اﳌﺮدود واﳌﻨﺎخ اﻟﻌﺎ ّم ﻟﻼﺳ ر .وﰲ ﺎﻟﺐ ا ٔاﻟﺣ ﺎن ،ﻻ ﻜﻔﻲ ﲢﺴﲔ ﺷﺒﲀت
اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎل ودﰪ اﻟﺘﻜﻮﻦ اﳌﻬﲏ ﻟﻜﴪ اﳊﻠﻘﺔ اﳌ ُ َﻔﺮ ﺔ ﻟﻀُ ﻌﻒ ﻣُﺴﺘﻮ ت اﻟﺘﳮﻴﺔ
اﳋﺎﺻﺔ ٔن
ﰲ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ اﻟﻔﻘﲑة ،وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎ  ،ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ دﰪ ﲻﻮﱊ ﻟﻼﺳ رات ّ
ﺗأ ﺬ ا ّ و ﲆ ﺎﺗِ ِﻘﻬﺎ ﺟﺰ ًءا ﻣﻦ ا ﺎﻃﺮ وﲤﻨﺢ اﻣ ﻴﺎزات ﴐاﺋ ّﺔ ﻟﻠ ُﻤﺴ ﳥﺮﻦ ،ﻛﲈ
ﻳُﻤ ِﻜ ُﻦ أن ّﳝﺮ ذ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻻاﺳ ر ،ﲆ ﻏﺮار "ﺻﻨﺪوق ﳮﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﲻﻮﻣ ّﺔ
اﳉﻨﻮب" ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وا ّ ي أُ ِﺪ َث ﻣ ﺬ  ،11950أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ّ
ﲆ ﻏﺮار "اﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎواة اﻟﱰاﺑ ّﻴﺔ" ﰲ ﻓﺮﺴﺎ ،2أو "اﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﳮﻴﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﺑﺘﻮﺲ".3
 1اﺷﺘﻐﻞ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ) (Cassa per il Mezzogiornoﺣﱴ ﺳﻨﺔ  1984ﻟ ُﺘ ّﻌﻮﺿ ُﻪ "وﰷ اﳯﻮض
ﺎﺑﳉﻨﻮب و ﳮﻴﺘ ِﻪ") (Agencia per la promozione e lo sviluppo de Mezzogiornoﺣﱴ
ﺳﻨﺔ  .1992اﻧﻈﺮٔ .2016 ، Bret B. :ا ّﻣﺎ ﲆ اﳌﺴﺘﻮى ا ٔاﻟوروﰊ ،ﻓ ﻘﻮم ﲠﺬا ا ّ ور "اﻟﺼﻨﺪوق
ا ٔاﻟوروﰊ ﻟﻠﺘﳮﻴﺔ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻴﺔ" )](Fond Européen de Développement Régional
 2أُ ِﺪﺛﺖ ﺳﻨﺔ  2014ﺑ ﺴﻤﻴﺔ )(Commissariat Général à l'Egalité des Territoires
 3ﺗا ّٔﺳﺴﺖ ﻣ ﺬ  1981وأﻋﻴﺪت ﻫﻴﳫﳤُ ﺎ ﺳﻨﺔ  .1994اﻧﻈﺮ
http://cgdr.nat.tn/ar/index.php?rub=253&srub=283
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ﻻ ﺴ ُﻌﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ٕاﻻّ اﻟﺘّأﻛﻴﺪ ﲆ ﺑﻌﺾ اﳌﺒﺎدئ ا ٔاﻟﺳﺎﺳ ﻴّﺔ اﻟّﱵ ﳝﻜﻦ
أن ﺗﻘﻮم ﻠﳱﺎ اﻟﺘّﳮﻴﺔ ا ٕﻻﻗﻠﳰ ّﻴﺔ ،وٕاﻋﻄﺎء اﳌﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟ ّﺘﻘﺴﲓ .أ ّو ُل ﻫﺬﻩ
اﳌﺒﺎدئ ﰲ ﻧﻈﺮ ﱔ ا ﳝﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﲆ اﳊﺮﻳّﺔ واﳌُﺴﺎواة واﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺗ ا ﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺑﺪوﳖﺎ ﲢﻘ ﻖ اﻟﻌﺪا  .ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أ ّن
اﻟﺘﻘﺴﲓ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻲ ﰲ ّﺪ ذاﺗﻪ ﻻ ﻳُﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ّﻞ ﻣﺸﳫﺔ اﻟﺘﳮﻴﺔ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎوت
ﲟﺆﺳﺴﺎت ﻣُﺴﺘﻘ ّ  ،دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﳑﺜّ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ا ٕﻻﻗﻠﳰ ّﻴﺔ،
اﻟﱰاﰊ ،ﻣﺎ ﱂ ﻜﻦ ُﻣﻘﱰ ّ
ﺑﺘﺼﻮر اﻟﱪاﻣﺞ وﺗﻨﻔ ﺬﻫﺎ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎدر
ﺗأ ﺬ ﲆ ﺎﺗ ِﻘﻬﺎ ﻣﺴأ اﻟﺘﳮﻴﺔ ﰲ اﻻٕﻗﻠﲓ ّ
ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ )ﻣﲒاﻧﻴﺔ ا و  ،اﳉﺒﺎﻳﺔ اﶈﻠ ّﻴﺔ واﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﶈﻠ ّﻴﺔ( .وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌُﻨﻄﻠﻖ،
ﻓﺎ ّٕن اﻟﺘّﳮﻴﺔ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻴّﺔ اﻟﻘﺎدرة ﲆ ﲢﻘ ﻖ اﻻٕﻧﺼﺎف ا ﺎﱄ ﱔ اﻟّﱵ ُﺸﺎرك ﰲ
ﺗﺼﻮرﻫﺎ ُﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎ ﻠﲔ ﱪ اﻟﻘ ﻮات ا ﳝﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ وﻫﻴاﳇﻬﻢ اﶈﻠ ّﻴﺔ وا ٕﻻﻗﻠﳰ ّﻴﺔ
ّ
اﳌﺆﺳﺴﺎﰐ ّ
واﻟﱰاﰊ ا ّ ي
اﳌُﻨﺘﺨﺒﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ دﳝﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻻٕﻗﻠﲓ ﻫﻮ اﻻٕﻃﺎر ّ
ﺗُﺼﺎ ُغ ﻓ ﻪ وﺗُﻨ َّﻔ ُـﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘّﳮﻴﺔ .ا ّٕن ﻣﺎ ﳛﺼ ُﻞ اﻟﻴﻮم ﰲ ﺑﻌﺾ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ﲑ اﶈﻈﻮﻇﺔ
أو "اﻟﻬﺎﻣﺸ ّﻴﺔ" ﻣﻦ ﺗﻨﺎﱊ ٔاﻟدوار ﶍﻮ ﺎت أﻃﻠﻘﺖ ﲆ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺴﻤﻴﺔ
"ﺗ ﺴﻴﻘ ﺎت" ،ﻛﲈ ذﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،أ ﻠﻨﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ "ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻻٕﻗﻠﲓ ﰲ
اﻟﺘﳮﻴﺔ" ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆدّي إﱃ ﳮﻴﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺆدّي إﱃ اﳊﺼﻮل ﲆ ﺮﺿﻴﺎت
واﻣ ﻴﺎزات ﻣﺆﻗّ ﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻮازﻧﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻄﻠﱯ ،أﻣﺎم وﻫﻦ ﻫﻴاﰻ
ا و  ،اﻟﱵ ﻗ ِﻠﺖ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻌﻬﺎ وﲢﺖ اﻟﻀّ ﻐﻂ .1أ ّﻣﺎ ﱐ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ ﻓﻬﻮ ا ّ ور
 1ﲆ ﻏﺮار "ﺗ ﺴﻴﻘ ّﺔ اﻋﺘﺼﺎم ا ﲀﻣﻮر" ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﲀن ا ّ ي ﳛﻤﻞ ﻧﻔﺲ ﻻاﰟ ﰲ وﻻﻳﺔ ﺗﻄﺎو ﻦ ﰲ
اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺘﻮﺴﻴﺔ ،واﶈﺘﻮي ﲆ ﺣﻘﻮل ﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت )ذات ﳈﻴﺎت ﻣ ﻮاﺿﻌﺔ( ،واﻟﱵ ﲻﺪ ﺑﻌﺾ
اﻟﺼﲈم ّ
أﻓﺮادﻫﺎ )ﺷﺒﺎب ﺑﲔ  15و 30ﺳﻨﺔ( ،إﱃ ﻠﻖ ّ ِ
اﳌﺘﺤﲂ ﰲ ﻧﻘﻞ إﻧﺘﺎج ﺗ اﳊﻘﻮل ،ﻟﻌﺪّة أﺳﺎﺑﻴﻊ،
وﱂ ﻳﺒﺎدروا ٕﺎﺑ ﺎدة ﻓ ﻪ ٕاﻻّ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﳍﻢ ﲆ ﺿﲈ ت ﻟ ﺸﻐﻴﻠﻬﻢ ﰲ ﻣﺎ ُ ّﲰﻲ ب"ﴍﰷت اﻟ ﺴ ﺔ
واﻟﻐﺮاﺳﺔ واﻟﺒ ﺌﺔ" ﱔ ﲟﺜﺎﺑﺔ ُﻣﱪر ﳌﻨﺤﻬﻢ أﺟﻮرا ،دون ﺷﻐﻞٍ ُﻣ ﺘﺞ أو ﻓﻌﲇ ،ﻣﻊ ﺗﻌﻬّﺪ ﻣﻦ ا و ﺎﺑٕﳊﺎﻗﻬﻢ
ﺎﺑﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣ ﺔّ .ﻧﺼ ﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘ ﺴﻴﻘ ﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣُﻤﺜﻼ ﴍﻋ ّﻴﺎ ﻟﻠﺠﻬﺔ ،واﻟﻔﺎ ﻞ ااﻟٔﻛﱶ وز  ،ﻳﺘﻔﺎوض
ُﻣ ﺎﴍة ﻣﻊ ا و ُ " ،ﻣ ّﺴﻖ ﺎم" و" ﻃﻖ رﲰﻲ" وأﻓﻀﺖ اﻟﺼﻮرة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﳌُﳣﺜ ّ ﰲ ﲢﺪّي ا و ،
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اﻟﺮﺋ ﴘ ا ّ ي ﻻ ﺑ ّﺪ أن ﺗﻀﻄ ِﻠ َﻊ ﺑﻪ ا و ا ﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘ ﻖ اﻻٕﻧﺼﺎف ا ﺎﱄ.
ﻓﻠﱧ ﰷن ﻣﻦ اﻟﺒﺪﳞ ﻲ اﻟﻴﻮم أن ﻋﻬﺪ "ا ول اﻟﻀﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺮﻓﺎﻫﺔ" أو "ا و اﻟﺮاﻋﻴﺔ"1
ّ
ّ
اﻟﺴﲑ ﰲ اﲡﺎﻩ ﻣﻌﺎﻛﺲ ﻟﺼﲑورة
ﻗﺪ اﻧﻘﴣ ،وﻟﱧ ﰷن ﻣﻦ ّ
اﻟﺼﻌﺐ ﺟ ّﺪا ﲆ ا ّ و ّ
اﻟﻌﻮﳌﺔ اﻟّﱵ ﺗﺆدّي ﰲ ﺟ ّﻞ اﳊﺎﻻت إﱃ ﺗﺪﻋﲓ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ اﻟ ّﺸﻴﻄﺔ واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎﺑﻻﻗ ﺼﺎد
اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﻓ ٕﺎﻧ ّﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻟ ّ و ا ﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘّﻨﺎﻓﺴ ﻴّﺔ
ﻟ ٔ ﻗﺎﻟﲓ اﻟﻬﺎﻣﺸ ّﻴﺔ ،وذ ﺑﺘﺠﻬﲒﻫﺎ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﲀت اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت ،ﻟﺘﺼﺒﺢ
ﻗﺎدرة ﲆ ﺟﻠﺐ ﻻاﺳ ر و ﻠﻖ ّاﻟﱶوات ،أو ﺑَﻌﺚ ودﰪ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳ ر ُﻣﻮ ّ ﺔ
ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠ ّﻴﺔ ﳓﻮ ﺗ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﲨ ﻣﻦ اﳊﻮاﻓﺰ .ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أ ّن "ا ﳣﻴﲒ
ﻻاﳚﺎﰊ" ا ي ﺟﺎء ﺑﻪ ا ﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﴘ ﻟﺴﻨﺔ  2014ﻟﻔﺎﺋﺪة ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ،
ﻟ ﺲ ﺗﻮزﻳﻌﺎ ﲯ ّﻴﺎ ﻟﻠﲈل اﻟﻌﻤﻮﱊ وﺗﻮﻇﻴﻔﺎ ﺑﻼ ُﺷﻐﻞ ﻓﻌﲇ ،ﻛﲈ ﲆ ا ّ و
ا ﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ أن ﺗﻘﻮم أﻳﻀﺎ ﺑﺪور اﳊ َ َِﲂ ﺑﲔ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ اﻟﻬﺎﻣﺸ ّﻴﺔ اﳌُﻨﺎدﻳﺔ ب "ﺣ ّﻘﻬﺎ ﰲ
اﻟﺘّﳮﻴﺔ" ،2وا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ اﻟ ّﺸﻴﻄﺔ اﻟّﱵ ﻻ ﺑ ّﺪ أن ﺗﻮاﺻﻞ ﺣﺮﻛ ّﻴﳤﺎ إذا ﰷن اﻟﻬﺪف أﻳﻀﺎ
ﻫﻮ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻌﺪا اﻟﺘﻮزﻳﻌ ّﻴﺔ )ﺎﺑﳌﻔﻬﻮم "اﻟﺮاوﻟﴘ" ﻟ ﳫﻤﺔ(.



واﻟﱵ أرﺳﻠﳤﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺘ ﺴﻴﻘ ﺎت ،إﱃ ﺗﻌﺪّدﻫﺎ ﰲ ﺎت أﺧﺮى )ﰲ اﻟﻘﲑوان وﺎﺑﺟﺔ ﻣﻊ ٕاﴐاب ﺎم ،ﰲ
اﳊﻮض اﳌﻨﺠﻤﻲ ﻣﻊ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﰷﻣﻞ ﳌﻨﺎﰖ وﻣﻐﺎﺳﻞ اﻟﻔﺴﻔﺎط ،ﰲ ﺣﻘﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﺎﺑ وﻻب ﰲ وﻻﻳﺔ
اﻟﻘﴫﻦ (...ا ّٕن ﻣﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ "اﻟﺘ ﺴﻴﻘ ﺎت" ﻣﻦ ﺮﺿﻴﺎت ﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻴ ﺎﻗﺾ ﻣﻊ "اﳌﻔﻬﻮم
اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﻌﺪا ااﻟٔﻛﱶ ﻣﻘ ﻮﻟ ّﻴﺔ" راﺟﻊ اﻟﻔﻘﺮة  1ﻣﻦ اﻟﻌﻨﴫ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻘﺎل(
 1ﺮﲨﺔ ﳌﺼﻄﻠﺢ )) (Etat Providenceﺎﺑﻟﻔﺮﺴﻴﺔ وﻣﺼﻄﻠﺢ ) (Welfare Stateﺎﺑاﻟٔﳒﻠﲒﻳﺔ
"اﳊﻖ ﰲ اﻟ ّﺘﳮﻴﺔ" ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺸّ ﻌﺎرات اﻟّﱵ ُﺮﻓَ ُﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﲀد ﻜﻮن ﻳﻮﻣ ّﺔ ﰲ ّ
اﻟﺘﺤﺮﰷت اﻟﺸﻌﺒ ّﻴﺔ ﰲ
ّ 2
ﰻ ّ
اﻟﺘﺤﺮﰷت
اﻟﺼﻐﺮى ﰲ ااﻟٔﻗﺎﻟﲓ ا ّا ﻠﻴّﺔ ﰲ ﺗﻮﺲ ﻣ ﺬ ﺪّة أﺷﻬﺮ ،وﻗﺪ أ ﺬت ﺗ
اﻟﻘﺮى واﳌﺪن ّ
ّ
أﺷﲀﻻ ﻣ ﻌﺪّدة ،ﰷﻻﻋﺘﺼﺎم ّ
ﺎﺑﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم وﻣ ﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺮور ،واﻻٕﴐاب اﻟﻌﺎم أو ٕاﴐاب اﳉﻮع .أ ّﱒ
اﻟﺘﺤﺮﰷت وﻗﻊ ﰲ ﻣﺪن ﺳﻴﺪي ﺑﻮزﻳﺪ واﻟﻘﴫﻦ ﻗﺎ ﺲ ،و ﺪّة ﻗﺮى أﺧﺮى ﺎﺑﻟﻮﺳﻂ اﻟﻐﺮﰊ.
ﻫﺬﻩ ّ
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واﻋ دا ﲆ ﻣﺎ ﺗﻘ ّﺪم ،ﳝﻜ ﻨﺎ اﻟﻘﻮل أ ّن اﻟﺘّﻘﺴﲓ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻲ ا ٔاﻟﻗﺮب ﻟﺘﺤﻘ ﻖ
إﻧﺼﺎف ﳎﺎﱄ ﰲ ﺗﻮﺲ ،ﻫﻮ ا ّ ي ﻳﻘﻮم ﲆ ﻣ ﺪأ ﲢﻘ ﻖ اﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ
ﲡﺮ ﳓﻮ اﻟ ّﺘﳮﻴﺔ.
اﻟﺴﺎ ﻠ ّﻴﺔ وا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ا ّ ا ﻠ ّﻴﺔ ،ﻜﻮن دور ا ٔاﻟوﱃ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻃﺮة اﻟﱵ ّ
ﳝﻜﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة أن ﺗأ ُﺬ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ اﳌ ُ ْ ﺪﺛﺔ ﺴﻤﻴﺔ "أﻗﺎﻟﲓ اﻟﺘّﳮﻴﺔ".1وﳝﻜﻦ ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق اﻗﱰاح ﻓﺮﺿﻴّﺘﲔ ﻟﻠﺘﻘﺴﲓ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻲ ،ﺗﻘﻮم ا ٔاﻟوﱃ )ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺪد  (2ﲆ
ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺎﻟﲓ )اﻟﺸﲈل  -اﻟﻮﺳﻂ واﳉﻨﻮب( ،ﰲ ﲔ ﺗﻘﻮم اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ ﲆ ﺳﺒﻌﺔ أﻗﺎﻟﲓ
)ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺪد  .(3ﺗﻘﻮم اﻟﻔﺮﺿ ّﻴﺔ ا ٔاﻟوﱃ ﲆ ﲀﻣﻞ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌ ّﻴﺔ دا ﻞ ّ
ﰻ
إﻗﻠﲓ )ﺷﲈل رﻃﺐ-وﺳﻂ ﺷﺒﻪ ﺟﺎف وﺟ ﻮب ّ
ﺟﺎف؛ ﺳﻬﻮل ﺳﺎ ﻠ ّﻴﺔ وﻣﺮﺗﻔﻌﺎت
دا ﻠﻴّﺔ( ،ﻛﲈ أ ّن ﲩﻤﻬﺎ ﻣ ﻘﺎرب .أ ّﻣﺎ اﻟﻔﺮﺿﻴّﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ اﻋﳣﺪت )إﱃ ﺟﺎﻧﺐ رﺑﻂ
ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ اﻟﺴﺎ ﻠ ّﻴﺔ ﺎﺑ ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ا ّ ا ﻠ ّﻴﺔ( ﲆ ﺎﻣﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔ ّﺔ دا ﻞ ّ
ﰻ إﻗﻠﲓ ،ﻣﻦ
ﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت ا ٔاﻟدﻓﺎق اﻟﱵ ﺮﺑﻂ ﳐﺘﻠﻒ أﺟﺰاﺋﻪ ،و ﲆ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘّﻮازن اﻟ ّﺴﱯ
ﰲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳊﴬﻳﺔ ﺑﲔ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ،ودور اﳊﻮاﴐ واﳌﺪن اﻟﺴﺎ ﻠ ّﻴﺔ وﻗﺪرﲥﺎ ﲆ
اﻟ ّﺴﻴﲑ دا ﻞ اﻻٕﻗﻠﲓ .و ﲈ ﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ ،ﻓﺎ ّٕن ﻣﺴﺎﳘﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎ ﻠﲔ وﺗﻮاﻓﻘﻬﻢ
ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻘﺴﲓ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻲ ﱔ ﻣﻦ اﻟﴩوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓّﺮﻫﺎ ﻟﻀﲈن ﳒﺎﻋﺘﻪ،
وﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ أﻳﻀﺎ إﻣﲀﻧ ّﻴﺔ ﻓﺴﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع.
ﰲ اﳌُﻘﺎﺑﻞ ،ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ ﺗﻮ ّ اﳊﺬر وا ﳤﺎج ﻣﺴ اﻟﻮاﻗﻌ ّﻴﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ
ﺑﺪور اﻟﺘﻘﺴﲓ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻲ ﰲ ﲢﻘ ﻖ اﻟﻌﺪا اﻟﱰاﺑﻴﺔٔ ،اﻟﻧ ّﻪ ﻣﻦ اﳋﻄأ ﻻاﻋﺘﻘﺎد أ ّن
اﻟﺘﻘﺴﲓ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻲ ،ﺳﻮاء ﰷن اﳊﺎﱄ أو اﳉﺪﻳﺪ واﳌﻨﺘﻈﺮ إرﺳﺎؤﻩ واﻧﺘ ﺎب ُﻣﻤﺜّﻠﻴﻪ
ﺳﻴﻜﻮن و ﺪﻩ ﻗﺎدرا ﲆ ﺗﻐﻴﲑ اﻟ ُﺒ ﺎت ﻻاﺟ ﻋﻴﺔ وﲢﻘ ﻖ اﻟﻌﺪا ﺑﲔ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ .ا ّٕن
اﻟﻌﺪا ﻻاﺟ ﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺤ ّﻘﻖ ﻣﻦ ﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﲆ أن ﻜﻮن ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ُﻣ ﺎ ﺴﺔ ،ﺑﻞ
1

ورد ﻫﺬا اﻟﺘّﻮﺻﻴﻒ ﰲ:

Ministère du Développement Régional. Livre Blanc du Développement
)Régional. Une nouvelle vision du développement régional. (Tunis 2011
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ﺎﲤﺔ:
ا ّٕن اﻟﺒﺤﺚ ﰲ إﺷﲀﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪا ﻻاﺟ ﻋ ّﻴﺔ-ا ﺎﻟ ّﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺲ ﺑﻌﺪ اﻟﺜّﻮرة ﻻ
ﳚﺐ أن ﻳُﺼﺎغ ﰲ ﺷﲁ اﻟﻬﺪف إﱃ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﺘﺤﻘ ﻖ "اﻟﻌﺪا اﻟﺘّﺎﻣﺔ" أو "اﻟﻌﺪا
اﻟﻄﻮﺎﺑوﻳّﺔ اﻟّﱵ ﺳ ُﺘ ّ
اﳌﻄﻠﻘﺔ" ﺑﲔ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓٔ ،اﻟ ّن ذ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﺎﺑب ّ
ﻌﻄ ُﻞ ﺻﲑورة
اﻟﺘّﻐﻴﲑ ،ورﺑّﲈ ﺗﻨﺤﻰ ﲠﺎ ﻣ ﺤﻰ ﻋﻜﺴ ّﻴﺎ ،ﺑﻞ ﻣﻦ اﳌﻔ ﺪ أن ﳞﺪف إﱃ اﻟﺘّﺨﻔ ﻒ ﻣﻦ
اﻟﺘّﺒﺎﻳﻨﺎت ﻻاﺟ ﻋ ّﻴﺔ-ا ﺎﻟ ّﻴﺔٔ ،اﻟ ّن ﺗﻌ ّﻤﻖ اﻟﻔﺠﻮات
ﻻاﺟ ﻋ ّﻴﺔ-ا ﺎﻟ ّﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳُﺼﺒﺢ ﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﳮﻴﺔ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ اﶈﻈﻮﻇﺔ ذاﲥﺎ،
ﻫﺬا دون اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻮ ّ ﻋﳯﺎ ﻣﻦ ﺗﻮ ّﺮات اﺟ ﻋ ّﻴﺔ .ﻛﲈ ﻳﺒﺪو ﻣﻦ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﲟﲀن اﻟﻴﻮم ،ﰲ ا ٔاﻟﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﺛﻮرات "اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ"،
ّ
ﲢﻘ ﻖ اﻟﻌﺪا ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻮاﺳﻊ ،واﻟﻌﺪا ا ﺎﻟ ّﻴﺔ ﰷٕﻧﺼﺎف ﺑﺼﻔﺔ ّﺎﺻﺔ ،دون
اﻟﺘﺤﻮل ا ﳝﻘﺮاﻃﻲ اﳊﻘ ﻘﻲ ا ّ ي ﳛﻘﻖ دﺳﱰة ﺣﻘﻮق ا ٕﻻ ﺴﺎن ﰲ ﻣﻀﺎﻣ ﳯﺎ
اﳒﺎز ّ
اﻟﻜﻮﻧ ّﻴﺔ ،وﻳﻀﻤﻦ اﳊﺮﻳّﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳌﺴﺎواة واﳌﻮ َاﻃﻨَﺔ .ﻛﲈ أ ّن اﻟﺘّﻮق إﱃ اﻟﻌﺪا
ا ﺎﻟ ّﻴﺔ اﻟﻴﻮمّ ،ﺎﺻﺔ ﰲ ﺑ ان "اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ" ،ﻳ ُ
ﻔﱰض ﻻاﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺮ رﻓﻊ
اﻟﺴ ﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺸّ ﻌﺎرات إﱃ ﻣﺮ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘّﻨﻔ ﺬ ،وﻻ ﻳ ّﱲ ذ ٕاﻻّ إذا أﺻﺒﺤﺖ ّ
ّاﻟﺮﲰ ّﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﺘﺤﻘ ﻖ اﻟﻌﺪا ا ﺎﻟ ّﻴﺔ ﺷأ ﺎ ّﻣﺎ ،ﻳﻔﴤ ﻓ ﻪ اﳊﻮار ا ّ ﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺑﲔ
اﻟﻔﺎ ﻠﲔ ﻻاﺟ ﻋﻴﲔ إﱃ اﻟﺘّأﺳ ﺲ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳊﻘﻮق وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮاﺟ ﺎت ،وٕاﱃ اﻻﺗّﻔﺎق
اﻟﺼﺪوع ا ﺎﻟ ّﻴﺔ-ﻻاﺟ ﻋ ّﻴﺔ
أ ّوﻻ ﲆ اﻟ ّﺘﺒﺎﻳﻨﺎت ا ﺎﻟ ّﻴﺔ اﳌﻘ ﻮ ﻣﻦ ﻗ ﻞ ا ﻤﻮ ﺔ ،و ّ
اﻟﺴﻜﻮت ﻋﳯﺎ ،و ﻧﻴﺎ ﲆ أﻗﻠﻤﺔ ﻗﺎدرة ﲆ ﲢﻘ ﻖ اﻻٕﻧﺼﺎف
اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟّﱵ ﻻ ﻳُﻤﻜﻦ ّ
ا ﺎﱄ ،وﻟﻠﺠﻐﺮاﻓ ّﲔ دور ﰲ ذ ﻣﻦ ﻼل اﺳﺘﻌﲈﳍﻢ ﳌﻔﻬﻮم "اﻟﻌﺪا " ٔداة ﻣﻦ
أدوات اﻟﺘ ﻠﻴﻞ ا ﺎﱄ وﺸﺨﻴﺺ ﺎﻻت اﻟﻌﺪا ا ﺎﻟﻴّﺔ أو اﻧﻌﺪا ﺎ واﺳﺘ ﺎط
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﳮﻮﻳّﺔ أﻛﱶ ﺪا .
ا ّٕن اﳉﺪل ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺪا ﺸﲁ ﺎم ،واﻟﻌﺪا ا ﺎﻟﻴّﺔ ﺸﲁ ﺎص
ﺳ ﻮاﺻﻞ ﺑﺪون ّ
ﺷﻚ ﰲ ﻇ ّﻞ اﺣ ﺪاد اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻻاﺟ ﻋ ّﻴﺔ وﺗﻨﺎﱊ اﻟﻼﻣﺴﺎواة
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ﰲ إﻃﺎر ﻫﳰﻨﺔ ﻻاﻗ ﺼﺎد اﻟﻠﻴﱪاﱄ .وﺳﻴأ ُﺬ ﻫﺬا اﳉﺪل ﺑُﻌﺪا ّﺎﺻﺎ ﰲ اﻋﺘﻘﺎد ،
ﻧﻈﺮا إﱃ ﻣﺎ أﻓﻀﺖ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻣ ﺬ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻼﻣﺴﺎواة ﲜﻤﻴﻊ
ﻣﻘﺎﻳ ﺴﻬﺎ اﳉﻐﺮاﻓ ّﺔ ،ﻣﻦ ّ
اﶈﲇ إﱃ اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﳑّﺎ ﳚﻌﻞ ﲢﻘ ﻖ اﻟﻌﺪا ﻻاﺟ ﻋﻴﺔ
وا ﺎﻟ ّﻴﺔ أﻣﺮا ﺻﻌﺒﺎ أﻛﱶ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﴣ .ا ّٕن ﻣﺎ ﺸﻬﺪُ ُﻩ ﺗﻮﺲ اﻟﻴﻮم ،وﻣﺎ
ﻟﻠﺼﺪوع ﻻاﺟ ﻋﻴﺔ ا ﺎﻟﻴّﺔ ،اﻟﺮﺋ ﺴ ﻴّﺔ ﻣﳯﺎ )ﺑﲔ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ا ا ﻠﻴﺔ
ﻈﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻌ ّﻤﻖ ّ
ﻳ ُ
واﻟﺴﺎ ﻠ ّﻴﺔ( أو "اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ" )ﺑﲔ ا ﺎﻻت اﳊﺪودﻳّﺔ وﺑﻘ ّﺔ ا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ ا ّ ا ﻠ ّﻴﺔ ،ﺑﲔ
أﺣ ﺎء اﻟﻀﻮا اﻟﻔﻘﲑة ذات اﻟﺴﻜﻦ ﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ وﺑﻘ ﺔ أﺣ ﺎء اﳌﺪن اﻟﻜﱪى،(...
ُﳛﱲّ ﰲ ﻧﻈﺮ ا ٕﻻﴎاع ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ا ﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﴘ ﻟﺴﻨﺔ  2014ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ
ٕﺎﺑ ﺪاث اﳉﻬﺎت وا ٔاﻟﻗﺎﻟﲓ واﻧﺘ ﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻴﺔ ،ﻻ ﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻟ و  ،ﺑﻞ ﻟ ُﺘﲈرس اﻟﺼﻼﺣ ّﺎت اﻟﱵ ﻣ ﺤﻬﺎ ٕا ّ ﻫﺎ ا ﺳﺘﻮر ،واﳌُﺘﻌﻠّﻘﺔ أﺳﺎﺳﺎ
ﺎﺑﻟﺘﳮﻴﺔ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻴﺔ.
اﻟﴫﻓﺔ -ﳝﺜّ ُﻞ
وﳚﻮز اﻟﻘﻮل أ ﲑا أ ّن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺪا -ﻣﻦ اﻟﻨّﺎﺣ ﺔ اﳌﻌﺮﻓ ّﺔ ّ
ﻣﺪ ًﻼ ﻣﻔ ﺪا ﰲ اﳌﻘﺎرﺎﺑت اﳉﻐﺮاﻓ ّﺔ-ﻻاﻗ ﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻔﻬﻢ ا ﺎﻻت ّاﻟﱰاﺑ ّﻴﺔ وﲢﻠﻴﻞ
ﻋﻨﺎﴏﻫﺎ ،ﻛﲈ ﻳُﻤﺜّ ُﻞ -ﻣﻦ اﻟﻨّﺎﺣ ﺔ اﻟ َﻌ َﻤ ِﻠ ّﻴﺔ -ﻓﺬة ﲤﻜّﻦ اﳉﻐﺮاﻓ ﺎ واﳉﻐﺮاﻓ ﲔ-
ﻻاﻗ ﺼﺎدﻳﲔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟ ّﺘﻐﻴﲑ ﳓﻮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻٕﻧﺼﺎف ا ﺎﱄ ﲟﺎ ﻳﻀﻌﻮﻧﻪ ﺑﲔ
أﻳﺪي أﲱﺎب اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﺎﺑت ﻠﻤﻴﺔ ُﻣ َّ َ
ﺪﲻ ٍﺔ ،أو ﲟﺎ ﻳُﺒﺪوﻧﻪ ﻣﻦ آراء ﰲ ﻧﻘﺎﺷﺎت
ا ﳣﻊ اﳌﺪﱐ ﺣﻮل ﻣﺴأ اﻟﻌﺪا  ،واﻟّﱵ ﺗﻌﺪّدت ﻠﻘﺎﲥﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة ﰲ ﺗﻮﺲ.
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